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makes use of  recently developed or  improved methods and paradigms of  science  like case  study  research, action 
research, mode‐2 science, postnormal science and transdisciplinary research. Together they form the fundament for 

































that occurred at  that  time, e.g. a wave of mergers between HBO  institutions, and an avalanche of new study pro‐
grams.  In  this  context, a  suitable ESD  strategy was  followed between 1991 and 1994,  i.e.  the development of an 
entirely new study program dedicated to sustainable technology  in a University of Applied Sciences  in the south of 
the Netherlands.  Its philosophy,  its development and  the  resulting curriculum are described  in  the second part of 
chapter 4,  followed by  an  assessment of  the  results, which  finally  leads  to  a  conclusion  about  the  strengths  and 
weaknesses of the used ESD strategy. 
 
The  second experiment  took place  in a  context  in which a  range of new educational methodologies made  its en‐

















































ternational team. The aim  is to expand the field of  investigation of AISHE, which  in  its first version  focused on the 
educational role of a university, to the other roles: research, operations, and community activities. 
 
In the  final chapter 10, all  lines come together. The  first section has an analytical character, as the various experi‐



























major  attention  in  1987 with  the  so‐called  ‘Brundtland Report’  (WCED,  1987)  and  the  first massive  sustainability 
conference in Rio de Janeiro in 1992. Soon it became clear that sustainable development was a very important, argu‐















tion  through  the application  and evaluation of a number of  strategies  in a 
series of experiments. 
 













• Develop new study program     Æ X1    • Integrate SD in study programs    Æ X3 
• Develop education materials       Æ X5 
Education 
methodology 
• Design new methodology  • Introduce methodologies       Æ X2 
• Introduce Competence Based Learning    Æ X6, X7 
Education 
organization 










































































First of all,  the experiments were  selected simply because  the opportunity existed  to perform  them. Some of  the 
experiments  that were not  selected, although being  theoretically possible, were beyond  the practical possibilities 
that were available. A clear example is the option of founding a new educational institution.  
But  there were other reasons as well. As  the consecutive chapters of  the dissertation will show,  the realization of 
each experiment lead to new questions and challenges. These invited in a natural way new experiments. As a conse‐
quence,  the eight experiments  together actually  form a chain of  research with a  logical development  through  the 
years. In the final chapter this development will be analyzed.  
This  natural  development was  strengthened  by  the  developments within HBO,  the  sector  of  higher  education  in 
which  the experiments  took place  (as will be explained  later). Each of  the experiments made use of  the develop‐
ments that occurred at that time, as will be described in §1.2.  
1.2. Change processes 
From table 1  it  is clear that almost all experiments aimed at changing the existing education,  instead of developing 
new education. There is a good reason for this. ESD development might focus entirely or mainly on developing new 




The disadvantage of this focus  is clear, however.  In many cases, changing existing structures and methods  is much 
more difficult than developing entirely new ones. Changes will raise all kinds of resistances, based on vested  inter‐
ests, long‐term investments, habituation, fear, etc.  
















































they determine who  is allowed  to be  involved  in discourses on specific subjects.  Interdisciplinary work  is only 
perceived as  important for applied projects, not for scientific progress as  it does not contribute to the concep‐
tual core of  the discipline. This creates a barrier  for  the  introduction of sustainable development  in  the acad‐
emy.” 
The personal pride of the expert when dealing with staff development on SD: 






for a design. Designs  should  therefore not only be  cost efficient,  long  lasting,  safe, etc. but also  sustainable. 
However, very often SD questions the design as such. The question then is not whether we should design a sus‐
tainable tyre, but what a sustainable transport system should  look  like. Another point  is that  in order to be  in‐











Other  causes  and  examples  of  resistances  to  change  towards  sustainable  development  are  discussed  by  Lozano 
(2006), who describes a relation between them and the well‐known Maslow Pyramid (Maslow, 1954), and by several 
authors in Holmberg & Samuelsson (eds., 2006). 



















The  requirement  to  integrate  several perspectives,  for example equality and  internationalisation  in university 























it  is a priority  in the ministry (money…). And the Minister says  ‘the universities and the teachers have to do  it 













The other strategy  is:  following and using  the changes  that already occur. This  is only possible  if such changes do 
occur; if not, only the first strategy remains. But if a certain sector of higher education is indeed involved in intensive 
processes of educational and organizational innovation, these processes may be utilized as a kind of ‘hitchhiking’ for 












and adjusted,  in order  to enlarge  the chances  for  the  integration of  sustainable development. And  it may be  less 
expensive in terms of time, effort and money. 
There may also be some disadvantages to the second strategy. The major risk is that the occurring changes are too 




egy may be compared with a Chinese principle, derived  from Taoism.  It  is called “wei wu wei”. The principle was 
described as follows: 

























































Response  Rejection or minimum  ‘Bolt‐on’  ‘Build‐in’  Rebuild or redesign 



























At  level 3,  ‘transformation’, education  is completely  redesigned, based on sustainability principles. This  requires a 
paradigm shift towards learning as change, engaging the whole learning institution. This includes the ability to work 
with ambiguity and uncertainty, allowing creativity,  imagination, and cooperative  learning.  Inter‐ and  transdiscipli‐
narity is common, there is an emphasis on real‐life issues, and the boundaries between institution and community is 
fluid. As  it  is most  in conflict with existing structures, values and methodologies, Sterling argues,  it cannot be  im‐
posed and it is the most difficult to achieve, particularly on an institutional level. 
 
















































(By  the way:  the colors model of De Caluwé and Vermaak  is not related  to other models of organizational change 
that use colors as symbols, e.g. the Spiral Dynamics model of Graves, see Beck & Cowan (1996).)  
1.3.3. The natural development of organisations: the Bridges model 




gorized. Only one will be described here:  it  is  the distinction between  ‘extraverted’ organizations  (focusing on  the 
outside world, with open boundaries, quickly reacting to external changes) and ‘introverted’ organizations (focusing 
on  the  internal processes  and procedures, with  closed boundaries,  reacting  to external  change only  after  careful 
reflection). 
(The other dichotomies are: sensing vs. intuitive; thinking vs. feeling; judging vs. perceiving. The four dichotomies are 
derived  from  the  ‘Myers‐Briggs Type  Indicator’, MBTI, which  is a psychological model  that was developed  for  the 
characterization of individual people; see: Briggs‐Myers, 1980.) 
















version gets so strong  that customers are made  to  feel  that  the organization  is doing  them a  favor by serving 
them. The organization is a ‘rusty mammoth’. 








Many variations exist  to  this natural development process. Organizations  in phase 6, or any earlier phase, may be 







models.  It can be  found  in  the Deming cycle, describing  the process of continuous quality  improvement  (Deming, 
1986), and in the EFQM model for quality management of the European Foundation for Quality Management (EFQM, 




































































































































So, a major aspect of action research  is  its repeated evaluation and  improvement of the research goals and proce‐






















































policy  issues of  risk and  the environment  involve new  forms of equity, which had previously been considered 
‘externalities’ to the real business of the scientific‐technical enterprise, that is the production and consumption 
of commodities. These new policy  issues  involve the welfare of new stakeholders, such as  future generations, 
other  species,  and  the planetary environment as a whole.  The  intimate  connection between uncertainties  in 
knowledge and  in ethics  is well  illustrated by the problems of extinction of species, either singly or on a global 























































A  vital  aspect of  transdisciplinary  research  is  the question of  its  validity,  as  a quantitative  and  statistical  analysis 
based on repeated experiments is usually not possible. Scholz et al (2006) state that five kinds of validity are specifi‐
cally important for transdisciplinary research: 
• Functional  validity,  testing whether  the  study  is  “effectually devoted  to  the goal or  to  the guiding question”. 
Krippendorff (2004) describes this as “the degree to which analytical constructs are vindicated in use rather than 














The  various  characteristics of  the  research program, mentioned  in §1.4.1, §1.4.2  and  the present  section,  are  all 
strongly related. For instance, Elzinga (2008) mentions participation and reflexivity as core elements of transdiscipli‐
nary research. Krohn (2008) does the same for case studies. According to Funtowicz and Ravetz (2008), “transdiscip‐































































The term “sustainable development” was  first  introduced  in a publication by  IUCN, UNEP and WWF  in 1980.  It re‐
ceived worldwide attention when  it was  studied  thoroughly, on  the  request of  the United Nations, by  the World 
Commission on Environment and Development (WCED), also known after its chair person as the Brundtland Commis‐
sion. In its final report ‘Our common future’ (WCED, 1987), sustainable development was defined as a “development 
that meets  the  needs  of  the  present without  compromising  the  ability  of  future  generations  to meet  their  own 
needs”. This definition of sustainable development by the WCED was quite generally accepted as a basic definition. 

















































































These three elements assume an ongoing and  long‐term process of change  ‐ sustainable development  is a dy‐
namic concept, with the recognition that human society  is  in constant movement. Sustainable development  is 
not about maintenance of the status quo, but rather about the direction and  implications of change. The em‐

















seems  to explain or solve nothing. This  is however  far  from accurate, because  fundamentally sustainable develop‐
ment as a scientific program seeks to describe and explain the links between all of the subjects and problems it deals 
with, interpreting them together as a (highly) complex system. Over the years, several attempts have been made to 

















Names of  the  syndromes come  from  typical  regions,  incidents or mechanisms connected with  the  syndrome. 






population  threatened with marginalization are  confronted with  increasing degradation of  their natural envi‐
ronment due to overexploitation of agricultural land (e.g. overgrazing, spread of farming to ecologically sensitive 






cial  transformation,  as  evidenced  by  the  collapse  of  traditional  solidarity  systems,  disruption  of  local  price 


























of a  long‐drawn‐out  transformation  (often  lasting  longer  than one generation)  comprising  technological, eco‐
nomic, socio‐cultural and institutional changes, which influence and reinforce each other. The period until such a 
transformation  is  complete  can be  seen  as a  transition. During  the  transition, objectives  are  formulated  and 









i.e.  transitions  and  system  innovations.  Transitions  require  a  long period  (one  to  two  generations),  and  take 
time, patience, money, confidence, but also courage, daring and perseverance to gain the upper hand over vari‐
ous types of resistance. Research into transitions is by definition multidisciplinary and interdisciplinary. For this 






organizations  like UNESCO and  IUCN, by many  individuals, and by hundreds of universities and university organiza‐
tions. The Earth Charter mentions the relevance of education: “The arts, sciences, religions, educational institutions, 
media, businesses, nongovernmental organizations, and governments are all called to offer creative leadership.” 















• A  take‐off phase where  the process of change gets under way because  the state of  the system begins  to 
shift. 
• An  acceleration  phase  where  visible  structural  changes  take  place  through  an  accumulation  of  socio‐
cultural, economic, ecological and  institutional  changes  that  react  to each other. During  the acceleration 
phase, there are collective learning processes, diffusion and embedding processes. 






Opinions are divided about  the question whether  the process of a  transition  can be  influenced  (Hajer & Poorter, 
2005). Geels & Kemp (2000) indicate that transitions can be influenced up to a certain level, but not fully controlled. 
In  their eyes,  transition management  is primarily anticipative,  reflexive and adaptive. Rotmans & Loorbach  (2001) 



























“Education  is critical  for promoting sustainable development and  improving  the capacity of  the people  to ad‐
dress  environment  and development  issues.  (...) Both  formal  and non‐formal  education  are  indispensable  to 
changing people's attitudes so that they have the capacity to assess and address their sustainable development 
concerns.  It  is also critical  for achieving environmental and ethical awareness, values and attitudes, skills and 
behaviour consistent with sustainable development and for effective public participation in decision‐making. To 








relationship  to nature, etc.),  including  the  integration of understanding  and  knowledge  from disparate  fields  and 
sources, as well as  its  transfer both  in  formal, organized,  institutional contexts  (education) and  in  less  formal con‐
texts, such as is implied in social learning.” (Jansen, Weaver & Van Dam‐Mieras, 2008). 
Social  learning  is described as a process  in which participants  learn from each other  in many ways and many direc‐
tions. Differences between people, e.g.  in their backgrounds, expertise and values, are seen as an opportunity. It  is 
used in informal groups as well as in formal organizations like companies, as a means to involve many different kinds 
of  stakeholders  in processes of change  (Wals  (ed.), 2007). Social  learning has been described as  reminding of “an 
improvising  jazz ensemble”  (Wals et al, 2009).  It  is considered as vital  for  transition processes, as those cannot be 
managed in a classical top‐down structure. 






the  universities  themselves  as  learning  organizations  (Wals &  Corcoran,  2004).  Regarding  the  students’  learning 







“To promote  integration of environment and development concepts,  including demography,  in all educational 





































































same year,  the General Assembly of  the United Nations made  the decision  to adopt  this proposal. The Decade of 
Education for Sustainable Development (DESD) was to begin  in 2005 (Resolution 57/254, UN, 2002b). Later resolu‐
tions of  the General Assembly  (58/219, 2003 and 59/237, 2004) confirmed  this decision and elaborated on  it. The 
















velopment with  clear  focus on developing  the knowledge,  skills, values and perspectives associated with 
change for a sustainable future; 




























In  2003,  the Dutch  government  published  ‘Duurzame  daadkracht’  (‘sustainable  initiative’: Ministry  of VROM  and 
Ministry of  Foreign Affairs, 2003),  in which  the  consequences of  the  Johannesburg  conference were worked out. 
Education was not mentioned. In the same period however, the general acceptation of sustainable development by 
the main public was growing, as sociological research showed (Beckers et al, 2004). 
Nevertheless,  the Dutch  government did have  a national program  called  ‘Learning  for  Sustainability’  (‘Leren  voor 
Duurzaamheid’), which started in 2000. Why it was not integrated or at least mentioned in the wider national sustai‐
nability policy  (e.g.  in  ‘Duurzame daadkracht’)  is not  clear. This  first program  focused on  the  stimulation of  small 
projects, mostly initiatives by ngo’s, schools and local governments, with much attention to non‐formal learning. 
The follow‐up program, called ‘Learning for Sustainable Development’ (‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’, LvDO), 
started  in 2004. The program consists of three  ‘pillars’, one of which  is focusing on formal education (LvDO, 2004). 
The program was planned to last until 2008, but in that year it was extended for another period of four years (LvDO, 
2008). All  levels of  formal education were  included. The development of a policy  towards primary and  secondary 
education was supported by Dutch educational research institutes (Remmers, 2007). The development of tools and 



















According  to Agenda 21,  this objective should be achieved  through a series of activities. Focusing on  the activities 









































natural world.  The essence of  community  is  the  recognition,  indeed  the  celebration, of  interdependence be‐
tween all parts. Its indicators are the requisites of sustainability: peace, harmony, justice, and participation. (…) 



















































and permanently alters our way of being  in  the world”. Both  citations may  seem  to  indicate an emphasis on  the 
learning process, and  less so on the actual system innovation which is, just as a fundamental learning process, cha‐
racteristic of a transition. In that case the terms ‘transformation’ and ‘treansition’ might have a different meaning or 
at  least a different focus. But Sterling stresses the  importance of  ‘learning as change’ of transformation processes, 
implying that within a transformation the learning process and the systemic change take place simultaneously and as 
one undividable development: the learning is the change and v.v. 
Some  sources  about  sustainable  development make  use  of  both  the  terms  ‘transition’  and  ‘transformation’,  e.g. 
Speth (1992) and Mazmanian & Kraft (1999). They do this in such a way that they seem to treat them as more or less 
the same concept.  
All  in  all,  the  use  of  the  term  ‘transformation’  or  of  ‘transition’  seems  to  be  a  ‘cultural’  difference  between  the 
science of SD and that of ESD. In the literature about SD related with systemic change, the term ‘transition’ is com‐
monly used.  In  the  literature about ESD  this  is  still  true  if  the  role of education  towards  sustainable  transitions  is 
discussed. But when it comes to changes within the education itself, the term ‘transformation’ is mostly used. In this 
dissertation  the  two  terms will be  treated as being equal, both  referring  to a profound change  in  the design of a 
system (such as the educational system) based on a paradigm shift. 
The expectations of the various ESD authors cited  in §2.3.1  indicate that a genuine transformation, and not  just an 
adaptation or a reformation, of education may be needed in order to let education contribute sufficiently to sustain‐
able development. For this reason, the question is relevant, at which level the consecutive change processes in HBO 














a) Be  addressed  in  two ways:  (i)  through  the  integration  of  ESD  themes  across  all  relevant  subjects,  pro‐
grammes and courses; and (ii) through the provision of specific subject programmes and courses; 
b) Focus on enabling meaningful  learning experiences  that  foster sustainable behaviour,  including  in educa‐
tional institutions, the workplace, families and communities; 
c) Increase  cooperation  and partnerships  among members of  the educational  community  and other  stake‐







d) Provide  an  insight  into  global,  regional,  national  and  local  environmental  problems  explaining  them  by 
means of a  life‐cycle approach and  focusing not only on  the environmental  impact, but also on  the eco‐
nomic and social implications, addressing both the natural environment and that modified by humans; 
e) Use  a  wide  range  of  participatory,  process‐  and  solution‐oriented  educational  methods  tailored  to  the 
learner. Apart from the traditional ones, these should  include among other things discussions, conceptual 
and perceptual mapping, philosophical  inquiry,  value  clarification,  simulations,  scenarios, modelling,  role 
playing,  games,  information  and  communication  technology  (ICT),  surveys,  case  studies,  excursions  and 
outdoor learning, learner‐driven projects, good practice analyses, workplace experience and problem solv‐
ing; 
f) Be  supported by  relevant  instruction materials,  such as, methodological, pedagogic and didactic publica‐
tions,  textbooks, visual aids, brochures, cases  studies and good practices, electronic, audio and video  re‐
sources.” 













































































2. Dutch HBO has been very  innovative for the  last decades. Many of the changes  in education that ESD asks for 
(see table 6) have been implemented or are being implemented in Dutch HBO. 




“Dutch  society  is  changing and  the Universities of Applied Sciences are  changing  too. Besides providing high‐
quality  higher  professional  education  programmes, Universities  of Applied  Sciences  are  expected  to  become 
knowledge partners  for  regional, national  and  international professional practice. Universities of Applied  Sci‐


















sector  and  the  higher  education  of Applied  Sciences  (HBO). HBO  institutions  prepare  students  for  a  professional 
career.  In Dutch,  the HBO  institutions are called  ‘hogescholen’. Comparable binary systems, with some variations, 













to HBO  is  granted on  the basis 
of  completion  of  the  five  year 
upper general secondary educa‐
tion  (HAVO),  upper  secondary 
vocational education (MBO) and 
the  six‐year  university  prepara‐





Full  HBO‐programs  last  four 
years  and  lead  to  a  Bachelor 
title.  The  first  three  years  of 
research  university  programs 
also  lead  to  the  Bachelor  title. 
Afterwards,  research  university 
students have  the possibility  to 
follow  a master  of  one  or  two 
years, which leads to a Master’s 
title. Since a few years HBO also 
offers  masters  degree  educa‐
tion  for  a  limited  number  of 
educational  programs.  After 
their  HBO  program,  HBO  stu‐
dents  can  choose  to  follow  a 
HBO‐master  or  a  master  at 





A distinctive element of HBO  curricula  is  the mandatory period of practical work experience. No education  in  the 
formal sense takes place during this period. Most HBO‐students gain work experience from the first year onwards, 
building up  from a  few days a week  for some weeks to a  fulltime  job  for several months. This  is  in contrast to re‐
search universities, where internships usually are not mandatory and where students only are offered the option, or 
themselves create such an option, to gain work experience (next to their study program)  in the  last year of the Ba‐






























































































The HBO Handvest,  the  sustainability charter of  the HBO, was  signed  in 1999 by 29 HBO  institutions. Not all, but 
certainly a part of them really worked hard on the implementation of the promises they made. In the course of the 












More new methods  for  the education became available  thanks  to  the use of  computers and  the  Internet. Virtual 
classrooms, online learning materials and serious games offer new opportunities for learning. 
14. Internationalization (§8.1.3) 




One of the consequences of the Bologna agreement was the Europe‐wide  introduction of a structure of  three  ‘cy‐
cles’, which in the Netherlands and other countries are called ‘bachelor’, ‘master’ and ‘doctor’. For HBO, this resulted 






















Thirdly,  a  university  is  an  organization 
which, as all organizations, e.g.  industrial 
companies,  banks,  government  bodies, 
etc., has all  kinds of operational  interac‐
tions  with  the  outside  world,  like  the 
procurement,  the  employment  of  staff 
members,  the  use  of  energy  and water, 
the  transport  of  people  and  goods,  and 
the  production  of  waste,  atmospheric 




sized.  This  is  its  direct  interaction  with 
society. This may take place together with 
the  local  community,  for  instance  in  the 
form of  joint  local Agenda 21 projects.  It 







in  cultural  events.  Other  possibilities  are:  strengthening  public  discussions  on  subjects  of  present  interest,  e.g. 
through the media; participating in Third World development programs; assisting primary and secondary education; 
etc. More examples can be found  in Megerle & Megerle (2000).  In some countries, e.g.  in Sweden, universities are 
obliged by law to actively work on this fourth role.  
The division  into  the  four  roles of a university  is used by others, e.g. Velazquez et al  (2006). The  four  roles of  the 
universities are shown in figure 4, in which the ideal situation is shown that all of those four roles are vested firmly 





As the above examples of the  ‘fourth role’ show,  it  is not at all difficult  for universities to  find ways to strengthen 
sustainable development through this direct societal role. The same is true for the other three roles. Looking e.g. at 



















































sity succeeds  in  integrating sustainable development  in all or many of  its operational activities, the consequence  is 
that exactly one organization acts  in a sustainable way: the university  itself. But  if sustainable development  is  inte‐
grated successfully in the study programs, it can be expected that a lot of students will, after graduation, eventually 
reach highly responsible positions in companies, governments, etc. where they will be able to do their work as pro‐











in order to try and  integrate sustainable development  in HBO  in the Netherlands. Each of them will be  introduced 
briefly in this section. Next, they will be discussed in more detail, each in its own chapter or section. 
As argued, the experiments took the shape of  ‘action research’, as an example of  ‘learning by doing’. Each experi‐
ment  reflects  the  time  in which  it was performed and  the developments  in higher education of  that  time, as  the 
following brief overview will  show.  In  these consecutive contexts, one or more appropriate questions were asked 
























































the  integration of  sustainable development, as will be described  in  chapter 5.  It was no wonder  that an external 
visitation committee, auditing M2 on behalf of the HBO Council, judged that the M2 program was well on its way to 
having a very good curriculum, considering the subjects  it dealt with; but there were ample opportunities to adopt 
the new educational methods and  thus  improve  the concept of  the program. And so  the  team of  teachers of M2, 























































Around 2000,  the  feeling had  grown  that  the  visitation  system was not  strong enough. As  a part of  the Bologna 
agreement  (1999),  the European Ministers of Education had agreed  to  fortify  the quality control system of higher 
education, and in the Netherlands a new system was introduced in 2001, based on the concept of accreditation. 
While these developments took place, DHO was set up (in 1998), the later Foundation for Sustainable Higher Educa‐
tion.  In an attempt  to bring sustainable development  into  the mainstream of  the higher education activities, DHO 
decided in 2000 to develop a system for the assessment of educational programs called AISHE. For the development 
of AISHE, the HBO version of the EFQM model for quality management was used as a starting point.  In two years, 
AISHE was developed,  tested and validated by a DHO working group chaired by  the  researcher. From 2002, AISHE 





















































Actually,  the  ‘Basisboek Duurzame Ontwikkeling’ was only  the  first half of a plan  to develop educational materials 
about  sustainable development  for HBO. The  second half  consisted of a book with accessories  for advanced HBO 
students  called  ‘Werken  aan  duurzame  ontwikkeling’  (‘Working  on  sustainable  development’).  This  second  book 
echoed a recent development  in HBO  in the 21st century,  in which the  intensifying relations between HBO and the 
professional field had lead to a reshaping of most HBO programs. The new curricula were based on a set of profes‐
sional competences which replaced the earlier end terms. 
A natural question was asked by a  lot of HBO teachers about the consequences of competence based  learning  for 





































role of a university, some people asked  for the opportunity to start using  it  for the operations of a university or a 
campus. Others requested an adaptation to enable them to apply it to the research of a university. Therefore, it was 
decided to redevelop AISHE, paying attention to all of those, and also to the fourth role, i.e. the direct societal activi‐
ties of a university. The new  instrument,  ‘AISHE 2.0’, was developed by an  international  team,  trying  to make  it a 
modular tool. A main problem that was tackled was the question, how to avoid that such a modular approach would 
deliver a  fragmented view of  the  sustainability efforts of a university.  In other words, how a holistic view  can be 
achieved. The answer was given in the form of a basic ‘Identity’ module, as §9.4 describes. 
3.6. Result assessment 

























1. Implementation of ESD in vision, policy  §4.3.1  §5.3.1  §6.3.1  §7.3.1  §8.3.1 
2. Implementation of ESD in education  §4.3.1  §5.3.1  §6.3.2  §7.3.1  §8.3.1 
3. Customer demand  (see §5.3.2)  §5.3.2    §7.3.2  §8.3.2 
4. Customer appreciation  §4.3.2  §5.3.3    §7.3.3  §8.3.3 
Contribution to SD towards indirect stakeholders 
5. Indirect stakeholder appreciation  §4.3.3  §5.3.4  §6.3.3  §7.3.4  §8.3.4 
6. Contribution to SD through HE  §4.3.4  §5.3.5       





ber of AISHE assessments  that were performed, whereas  in experiments #5,  the Basic book,  the number of books 
sold through the years will be one of the indicators. 





























original setting  in which the first experiments took place  ‐ a Faculty of Technology  ‐ and perhaps also by the back‐
ground of the researcher as a master in theoretical physics and the philosophy of science. This one‐sided approach is 
reflected  in  the  nature  of  the  first  experiment,  aiming  at  realizing  a  study  program  on  sustainable  technology. 































tional presentation took place  in an ESD conference, which  indicates that only then  it was realized that the  lessons 
learned might contribute to the experiences and theory formation of ESD. The final step in this process was the idea 
of writing  a  dissertation  based  on  the  consecutive  projects.  Looking  backwards,  these  projects were  since  then 





































































































Since 2002,  the HBO  institutions also have  the opportunity  to develop Master’s programs, but not all  institutions 
















“The  STC‐policy  set  conditions, which  the HBO‐institutions had  to meet  by  the  start of  the  educational  year 
1986‐1987 in order to receive continued governmental funding. These conditions were:  
• an institution should have a minimum enrolment level of 600 students 





the  responsibility of  the  institutions  themselves. However,  the  government had  the  authority  to  approve or  turn 













3. A greater efficiency  in the use of resources by using  larger groups, where possible, concentration of expensive 
equipment and other facilities, coordination and where possible a combination of course‐elements.  
 






















































































strived for a complete offer of educational HBO‐programs  in their region. However, many of the  large‐scale  institu‐
tions still are segmented in relatively autonomous departments called ‘schools’ or ‘academies’ which offer their own 
educational  programs  (Schellekens,  2004).  In  other  words,  many  HBO  institutions  are  multidisciplinary  but  not 
strongly interdisciplinary. 
In the 21st century, the cooperation between HBO and research universities intensified. Because of the bilateral sys‐


























Other  examples  of  cooperation  are 
described  in  Schrijvers  &  ‘t  Hooft 
(2006). 
Accessibility 
The  rapidly  increasing  numbers  in 
table 10 are an indicator that higher 
education has become available  for 
more  and more  people.  The  acces‐
sibility  did  increase,  as  other  data 
show. 
The  emancipation  of  women  has 




who  graduated  as  bachelors,  mas‐
ters  or  doctors  was  16%  in  1996. 
Ten years later, in 2006, this percen‐




The  accessibility of minority  groups  in Dutch  society  also  increased  significantly.  In 2004,  the percentage of HBO 



















































In 1985 a report was published,  the so‐called “HOAK nota”, by  the Ministry of Education, which strived  for an en‐
largement of autonomy of institutes of higher education (HE). Based on the HOAK note, the WHW (Higher Education 
and Research Act) was introduced in 1990, which increased the autonomy of the institutions. According to this new 












merging  partners  which  broadened  their  domain.  As  a  consequence,  the  character  of  the  mergers  after  1987 
changed, compared to the period before. Where the institutions in the first period were relatively small when merg‐
ing, from 1987 onwards  large  institutions merged with each other  in order to extend their educational profile, en‐
large enrolment and create a strong position at the supra‐regional level (Goedgebuure, 1992).  
The core tasks of the government in those years were: 






In  1990,  the  researcher  started working  as  a  teacher  in  the Hogeschool Midden‐Brabant,  a University of Applied 
















When, early  in the nineties, the coherence  in the curriculum became an explicit  item  in the external quality assur‐









































of quality management was  set up  (see  chapter 7) as a  reaction  to  the external visitation  system.  In  this  internal 
quality management system, the roles of the  individual teachers could no  longer be one of an  ‘independent entre‐
preneur’ or a ‘member of a guild’ (the subject group) within the study program. Bevers (1997) explains: 
















































A. Old situation: the subject groups select the
     contents of the study programs
B. New situation: the program teams select, starting
























Actually,  this  change  process  replaces  an  education which  is  oriented  around  the  teacher,  by  one  in which  it  is 
oriented around the student. Delhoofen describes it as follows: 

















































































Dutch HBO  institutions  are  preparing  special  study  programs  dedicated  to  environment  and  energy. As  a  conse‐
quence, the number of environmental students may rise again in the coming years, creating perhaps a ‘third wave’. 
The complicated relation between environmental education and sustainable development 
As the concept of  ‘sustainable development’ became more and more  important  in the nineties, the environmental 
education was in doubt about its relation to the concept. As the expectations for the need for environmental experts 
decreased,  it was natural  to ask, what  the role of  the environmental experts could be or should be  in  the coming 
years, and consequently, what the nature of the environmental study programs should be. As a part of this discus‐







































































structure  a  decision  process  as  a  step‐by‐step  approach  (Roorda,  2004).  First,  decisions  about  the  profile  of  the 
graduate should be made: especially, a fundamental choice between the two possible roles of the environmentalist 
should be made. From there, a vision about the relevance of sustainable development for the study program could 
be developed,  followed by a policy plan  leading  to a curriculum and  to a staff development plan  for sustainability 
subjects. 
Even before that,  it was vital  to develop a good plan  for the communication with all kinds of stakeholders. Only  if 













































The new  study program was  to be  called  ‘Environmentally Oriented Materials Technology’  (‘Milieugerichte Mate‐
riaaltechnologie’, or ‘M2’ for short). The Brundtland Report was explicitly mentioned as an important source of inspi‐
ration for the developing team in Tilburg. So was the most recent version of the Dutch National Environmental Policy 
Plan, the NMP+ (Ministry of VROM, 1990). Agenda 21 did not  influence the original  ideas and plans, as  it was only 
published in 1992. Siemons (1993): 









function  in  society. Not  yet! No professional  field, no organization has  formulated  in  clearly  realizable  terms 
what their future needs will be. 
During  the preparations,  the HMB analyzed vacancies published  in  [newspapers and professional magazines]. 
The conclusion was drawn that a significant part of the functions could well be fulfilled by the M2 technologist, 


























wide area of materials, environment, energy, and sustainability,  is  fundamentally different  from  the materials 
technology program in [the] Utrecht [University of Applied sciences]; and is at the same time different from the 
environmental study programs in the Netherlands.” 




































November 1990. Consequently,  the program was opened  for subscription of new students, who could start  in  the 
summer of 1991. 








































































































































M2 Programme Map  (1994)
End
terms
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8



















   Production Technology
   Materials Technology
   Management
Research Methodology .
Communication
   Environment & Society
.
Envir. Chemistry
Envir. Managem.Envir. Managem. Envir. Managem. Envir. Managem.
Envir. Law Lifecycle Assessm.Humanistics
Design & Constr. Production Techn. SD in ArchitectureProduction Techn.
Mechan. Technol. MechatronicsMechan. Technol.











Drawing Technics CAD Techn. Illustration
German Language German Language




Organiz. Science Organiz. Science
ProjectManagement

































































































































What does who want? (new, more, better)
What does who need?
What can who afford? (economically,
    socially)
From whom will who purchase?
What is technically feasible?




Which series, accuracy, period?
Which materials, stocks and flows?
Which manufacturing and assembly?
Which finishing and packaging?












































































































































































































sessed  for  the  first  time by an official visitation commission of  the HBO Council. The visitation system of  the HBO 
Council will be described in more detail in §7.1.1. For now, it suffices to say that the visitation of every study program 
that was to be investigated, was prepared by the team of the study program by writing an extensive “self‐evaluation 
report”.  Several quotes  from  the M2  self‐evaluation  report, written one  year  earlier  (Siemons,  1993), have been 
given earlier in this chapter. 























The central question of  this chapter  is about sustainable development. However, at  first glance  it  is clear:  the M2 
study program is not a ‘sustainable development’ program. It does not treat sustainable development in a balanced 
way throughout the curriculum, and it was never intended to do that. The program developers specifically aimed at a 
study program  in  the  technical sector, with an emphasis, not only on  technology but also on environment and on 
business.  This  means  that,  considering  the  Triple  P,  the  ‘planet’  and  the  ‘profit’  aspects  are  represented  much 
stronger than the ‘people’ aspect. Not to mention ‘prosperity’, since this term was not yet introduced in the Triple P 
around 1990, and especially because M2 clearly focused on the economics of businesses, not of  individual people. 
The  orientation  of M2  is  clearly  visible  in  the  four  figures  from  the  integration modules,  figures  13  –  16.  Some 
‘people’  aspects were present  in  the  curriculum, e.g.  in  the  subjects of HRM  and  industrial psychology, but both 
subjects are concerned with people from a business perspective. 
 






















and as a  ‘specialist  in  integration’. This seems to  indicate that the M2 engineer was seen as the coordinator of the 






One  claim of  the M2 developing  team was  certainly  correct. The  study program did differ  considerably  from  the 





















was described  in §2.3  (see table 6). At best  it could be described as a  ‘limited multidisciplinarity’, as  figure 17  illu‐
strates. 








tion modules would, by  coincidence, all be  scheduled on Tuesdays,  it might  look  to  the  students as  if  integration 
would just be relevant one day a week… 








A. One study program consisting of many subjects
or disciplines; no multidisciplinarity
B. Limited multidisciplinarity through integration modules
C. Multidisciplinarity through a variety of education methodologies
D. Interdisciplinarity through cooperation with study programs
in other disciplines, or even transdisciplinarity through











organizing  the education within one  study program or discipline, because  interdisciplinary education by definition 









































The  integration modules  certainly used a number of different educational methodologies, as  the visitation  report 
confirms: 
“With the insertion of integration subjects, the study program shows innovation and ambition. The subject ‘inte‐
























The results of the above discussion  is summarized  in table 13, making use of the checklist offered  in table 6. In the 
context of 1991, when M2 started, this was certainly a very good score. Developments went fast, however, because 
already in 1994, the visitation commission concluded that much could be gained by the introduction of new educa‐
tional methodologies. This offered an  indication for the direction  in which most of the  ‘weak spots’ of the M2 pro‐
Table 13. Education for Sustainable Development compared with the first M2 program 
































































































order  to be able  to  take  the necessary actions,  the professional  field must have  the availability of adequately 
educated employees. Until now,  these  specialists  are not  available.  The education program  ‘Environmentally 
oriented Materials technology’ fills up this gap. It is my opinion that this unique program has an exemplary posi‐
















trepreneurship  is  appreciated  by  the  professional  field,  but  there  is  a  feasibility  risk.  The  future  will  show 
whether the timing was right. Regarding the signals that have reached the commission, employability opportuni‐



































































Total  126    126 
 
























































































change  in 1995,  it  is recommended to create a team approach and a formalization of the structure.  It  is ques‐
tionable how long the program will be able to go on based on 'idealism' when the scale increases.” 


























the use of  laboratories and  learning equipment and especially  the  limited means  to develop  the  ‘integration 
education’ to its full capacity, cause damage to the freedom of curriculum development.” 
A  reason behind  this  yellowprint process  can be  found by applying  the Sterling model about  the  level of  change. 
Considering the M2 development process  itself, this  level was the highest, transformation, although not  in a  literal 
sense, because there was no actual transformation from an earlier situation, as M2 was entirely new. But M2 certain‐
ly was an attempt to redesign education as  it existed  in e.g. the environmental education  in the Dutch universities, 




the contrary:  the M2 program was  just added  to  the existing  spectrum of  study programs. No attempt at all was 
made to learn from the M2 development, as a tool for improvement of the rest of the university. This was a waste of 
money, as a lot of money was invested in the M2 program, and the impact on the university could have been much 































The M2 study program  in  its first shape, as described  in chapter 4, was based mostly on traditional didactical prin‐
ciples, which had been used  in many universities for decades. Only the  integration modules made a modest use of 
new methodologies. So, experiment #1, the initial development of M2, did not fully investigate the opportunities for 







This second experiment started  in 1994, some years after the start of  the  initial M2 study program, when  the M2 
students of  the  first group were  in  their  third year. By  that  time,  the Dutch  institutions  for higher education were 
creating a variety of new ideas concerning the educational methodology. New ways of studying were introduced, like 
























































Because  the students have  to become all‐rounders,  the curriculum contains many subjects,  like mathematics, 




























ably using  traditional methods.  ‘Teacher 3’ emphasizes  the  importance  that  it’s  the  students who do  the  learning 
process. And  it  is not only  learning that  is necessary, also  ‘learning to  learn’. Lowyck & Vermunt again: “In this ap‐
proach, education does not aim at knowledge transfer but at stimulation of  independence  in  learning (‘learning to 
learn’) and thinking.” 
As higher education  in the Netherlands around 1990 contained a  lot of  ‘teacher 1’ type teachers, the shift towards 














the  teacher  is no  longer  the  transfer of knowledge, but  initiating, coaching and  influencing  the  thought proc‐
esses students use to learn.” 
In  the same period, attention went  to  the  ‘studiability’,  i.e.  the  real chances  for students  to go  through  the study 
program as planned and get their degree. In the Netherlands, a famous investigation about the studiability of higher 
education was done by  the Commission Wijnen;  the  report  (Wijnen, 1992), offering 83 different proposals  to  im‐
prove the studiability, received a lot of attention. 
Several methods were  introduced  in Dutch higher education to  implement this process oriented, activating educa‐
tion. According to Delhoofen, the HBO went ahead of the research universities in the Netherlands: HBO “understood 
the  innovation message better”  (Delhoofen  1998, p.  25).  Two methods  appeared  to be  very  important: Problem 
Based Learning (PBL) and project education. They will be described in the next two sections. 
5.1.2. Problem based learning (PBL) 
Problem‐based  learning  (PBL) was  introduced  first  in medical  studies  in  Canada  (Barrows &  Tamblyn,  1980).  The 
problem‐based approach focuses on the integration of knowledge and skills from different domains. Already during 
their study, students have  to put  the knowledge  they  learned  into practice. Medical students have  to analyze  the 
problems of a  real patient systematically and have  to gather  information  in order  to make a better diagnosis and 
discuss this under the guidance of a teacher. Advantage of this learning method is that students gain knowledge in a 










De Graaff  (1993): “[As] PBL  focuses on self‐directed  learning, assessment methods should be selected  that do not 
direct students to a limited domain of study materials”. Another important aspect of PBL is the integration of theory 
and practice. Therefore the content and format of the assessment methods have to be selected taking into account 







The process of PBL  is described  in several sources, e.g. Schmidt & Moust (1998) and Delhoofen (1996).  In a typical 


























































In this process, the teacher acts as a  ‘tutor’,  i.e. as a facilitator and stimulator rather than a content expert.  In the 
years when PBL was first introduced, many teachers were not used to such a role. Therefore, training programs for 
teachers were organized and books were published. In the Netherlands, practical information about the construction 








thodologies. For  instance, Dochy et al  (2003)  report  “a  robust positive effect  from PBL on  the  skills of  students”. 
Concerning  the acquired knowledge, Gijbels  (2005) describes how  several  studies  rendered different  results, as  in 
some studies the knowledge level seems to be lower with PBL, while other studies found no difference. Considering 
the application of the acquired knowledge however, Gijbels found that “there is a robust positive effect from PBL on 



































A  team  of  five  undergraduate Aerospace  Engineering  students  at  the University  of Adelaide worked  on  the 










Cell UAV project by  the group. This  involved basic  inspection of  the externally  fabricated components, which 





















































Combinations of  these methods  create  an even higher diversity of education,  and  the  availability of  the  internet 
offers even more opportunities for learning, e.g. the creation of Wikipedia‐like sites, virtual classrooms, international 
cooperation, etc.  In  ‘thematic education’, such combinations of educational methods are used  in a creative way to 
study a range of subjects around a major theme of the study program. Examples are described  in Sass (1997), and 
Wang Hongqi (2004) 




























extent,  since  in  lectures  the  subjects can only be  treated verbally by a  teacher, and not practiced or experienced 
personally by the students. 
Table 16. Overview of characteristics of ESD and their presence in some educational methodologies 




















































































activities,  like  group  discussions,  organizing  meetings,  visiting  participating  companies,  can  be  valuable  learning 
processes. But  reasons  of  efficiency  can  lead  to  a  decision  to  not  use  project  education  all  over  the  curriculum. 
Another reason for this may be that, when just one methodology is used in the entire curriculum, the students’ en‐




level of complexity  in early stages of  the  learning process may well be  too much  for  the beginning students:  their 























the north of  the Netherlands. This university  renamed  its study program  ‘Materials Technology’  to  ‘Milieugerichte 
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Environment &  Materials
  - Environmental management
  - Chemics, chemical technology
  - Environmental chemistry
  - Materials Science
PBL: Design and Production
  - Design & Construction
  - Production Technology
  - Techn. design & illustration
PBL: Modelling & Simulation
  - Math
  - Statistics
  - ICT, CAD
  - Physics
 Business & Management
  - Organizational Science
  - Information Management
  - Communication
  - Business Ethics
  Methodology
  - Mechanical Technology
  - Methods & Tools



















































Thanks  to  the surface  treatment of  the crash barriers along  the Dutch highways,  the environment  is polluted 

















the  company  involved,  e.g.  concerning: materials  use;  types  and  quantities  of waste;  discharge  of  polluting 
materials; energy use; hazardous storage and use of materials.  In several cases the research delivered a  lot of 
information that was unknown to the company itself, and which had far‐reaching consequences for the opera‐



































MICON  Enviroscan; Berenschot  Systems Management Model; Quality, Health,  Safety & Environment  System; 
Business Environmental Policy Plan (BMP); Product Oriented Environmental Management System; Risk Assess‐
ment for Equipment Safety; Integral Chain Management; Design for Disassembly (DfD), for Recyling, or for Envi‐





























For his  investigation, he  studied  the available  literature and performed  calculations. He  interviewed experts, 
managers and engineers of  construction  companies, and members of  the working  crew of  those  companies. 
Finally, he  joined the work forces  in order to get a real understanding of the use of both materials  in the con‐
struction work. 





























































‘five‐stage model’, which was used by a group of quality management experts  in HBO  institutions  to develop  the 
‘Expert Model’, which was entirely dedicated to higher education. 



























































tive way  is mentioned  in the same way by the students. Thanks to the  introduction of PBL, much progress has 
been made  concerning  the  integration  of  subjects.  This  concerns not only  the  integration of  knowledge  and 
skills, but also of theory and practice. 
In  the  third year,  the project  'sustainable  technology' has a strong  integrative nature, because  it  tries  to be a 
combination of all aspects of the study program. Integration of knowledge, skills and attitudes also takes place in 
the traineeships and the graduation project.” 
PBL and project education  receive a  lot of attention  from  the visitation  commission. This  is no wonder,  since  the 



















“Thanks  to  the  introduction of PBL and PE,  to  the orientation on  themes, and  to  the  introduction of concrete 



































































Responsibility  Practiced throughout the curriculum  ++  + 
Value‐driven  Explicit fundament in the Brundtland principles  ++  ++ 
Critical thinking  Practiced throughout the curriculum  ++  + 






































the  inflow  improved (between 1994 and 1996),  it was possible to end this, which made  it possible to optimize the 
curriculum. 




















In  the years around 1996,  there were not yet strong  indications  that M2 would once have  to close down. At  that 
time, the students were enthusiastic about the program. The first external organization that concluded this was the 






























In May and June of the year 2009, an  investigation was made  into the  long term effects of the M2 study program. 
First,  the  total number of M2 students was  found – which appeared  to be difficult, because database applications 
that were used  in the nineties were not  in use anymore, and the data had not been transformed to the new soft‐
























As  figure 20 shows, nearly all responding  former M2 students agree that sustainable development  is an  important 
subject. This may have been influenced by the media attention the subject has received in recent years. This is how‐
ever not a likely explanation for the fact that the respondents in a large majority estimate that they understand the 














The presence of  ‘planet’, as an element of  the Triple P,  is  recognized as  sufficient,  followed by  ‘profit’ and  finally 
‘people’. This  is  in agreement with conclusions that were made at the end of chapter 4 of this dissertation, and  it 














to  the cooperation with other study programs. The number of respondents  in  the  three groups are 26, 30 and 31 
respectively. 
As  it  turned  out,  there was  no  significant  difference  between  the  three  groups  in  their  judgment  towards  both 
statements about  integration. This  implies that the reformative efforts between 1994 and 1998 did not result  in a 












working  in a highly  innovative way. Thanks  to  this,  the companies profit strongly  from  the students’ achieve‐
ments.  Frequently, newly developed  subjects  are  taken back  to  the  study program by  the  students,  through 
which they contribute to adaptations of the curriculum.” 
The M2 team itself concluded in its self‐evaluation (1998): 
“The  letters of  recommendation and  the graduation assessments by  the companies show  that  the companies 
are highly satisfied with the quality of the M2 graduates. Especially the aspects “System oriented and independ‐













“The M2  study program  is  completed with a graduation project  in a  company. An  important goal  is  that  the 
graduate  is able to work  in an  interdisciplinary cooperation and to create real changes  in an organization. For 
this goal it is expected that he functions on the level of a project manager or ‐consultant, and that he pays atten‐
tion to possibilities for sustainable solutions. (...) 




Another  stakeholder of M2 was  the Dutch Ministry of Environment  (VROM). The development of  the  second M2 
curriculum, between 1994 and 1998, received a lot of support from this Ministry. This was shown financially by the 
subsidies  the Ministry donated  to  the study program. The money was used  for  the educational developments;  for 





teachers as well);  for  the acquisition of  ICT equipment and software;  for  the setting up of a  library on sustainable 
development and an environmental laboratory; and for a number of marketing activities. 





“The philosophy of sustainable  technology  is communicated  loud and clear. The described professional  image 
however is so general, that it has not become clear, what a student actually is going to do after graduation. From 
the meetings with different parts of the organization it became clear that the graduate will not be a researcher 









Clearly  the weakest point of M2, apart  from  the  low number of students,  is  the relation with  the professional  life 











program after M2 may  indicate  that at  least  some of  them were dissatisfied with  the  labor market opportunities 
after their first bachelor’s grade.  
Only 6% of  the  respondents answered  that, after graduation,  they were unemployed  for at  least  six months. This 
number is lower than the average of HBO, which may be partly caused by the same bias that was already mentioned. 









found within  the M2 program but  rather within  the professional  field. Whether  this  is  true or not,  the  visitation 
commission expected that this problem might decrease  in the course of time.  Indeed, the attention to sustainable 



















higher presence  than average of management activities: 63%, against 32%  for  the entire group. This  is easily ex‐
plained by the fact that they dispose of a  longer career: they graduated on average 12 years before answering the 
questionnaire (in 2009), while group 2 (starting M2 between 1995 and 1998) graduated on average 8 years before, 












to elsewhere. Considering M2,  four possible  levels of  such  transfer may be discerned: within  the own university; 
within the educational sector; within the professional field; and within society as a whole. 













Concerning  the  professional  field, M2  has  certainly  contributed  to  the  awareness  and  enthusiasm  of  sustainable 
development within a number of companies and government institutions, thanks to a growing network around M2. 
This network consisted of the members of the Advisory Board, the guest teachers and their organizations, and the 



























































































able development, but also  realizing  sustainability goals  through a  range of educational methods; and  the enthu‐
siasm of the management team, the teachers, the students and the professional field. 




















The  first hypothesis  is that the PR of the study program was  insufficient.  If the name and  fame of M2 would have 












interpreted as an  indication  that an alternative hypothesis may be  true:  “bad  timing”. Did M2  start at  the wrong 
moment? Perhaps M2 suffered from a lack of interest in environment and sustainability in the professional field and 
in society as a whole, including the pupils in secondary education. Around 1991, when M2 started, there was much 








haps at  its  lowest popularity. Besides,  in  those years  the popularity of  study programs  in  the  field of  science and 
technology was  generally  low.  So,  if M2  perhaps  started  too  early,  the  only  alternative might  have  been  that  it 










































Could the curriculum have been designed  in a different way?  Is  it possible to design a study program dedicated to 
sustainable development, with less broadness and more depth, thus more recognizable for the professional field and 
for potential students?  








































real  feeling of  ‘ownership’. The merger with another university  in 1998,  for which as a  first step a new University 
Board was formed, may have caused an even stronger lack of ownership. This hypothesis gets some support from the 

































































integration of sustainable development  in all existing education programs of  the FTN. The central question of  the 
proposed project was: how should this be done? At the time, there were hardly any attempts elsewhere from which 
lessons could be learned, and so the project had a strong pioneering character. 
This  third experiment was performed  from 1999  till 2002, after a  thorough preparation  in 1998.  In  that year,  the 
climate towards the development of new HBO bachelor programs had changed. The Dutch Ministry of Education now 
tried to decrease the number of programs. At the same time, ideas in the professional field of many disciplines, espe‐
cially  in  technological companies, concerning  sustainable development had come  forward, and  they  insisted more 
and more on the integration of sustainable development in many or all existing technological education programs. 








The proposal for the  ‘Cirrus Project’ was accepted by the FTN management, and  it was performed  in the next four 



























































Looking  back,  the ministerial  Advisory  Commission  on  Education  Availability  (Adviescommissie Onderwijsaanbod, 
ACO) discerned three periods between 1993 and 2003 (ACO, 2003). In the first period, 1993 – 1996, an avalanche of 
235 requests  for new study programs was handed to the Minister of Education by HBO  institutions.  In  the second 
period, 1996 – 2000, only 83 requests were received by the minister. Despite the moratorium, 40 of these requests 
were approved, which shows that the moratorium was not absolute. 


























and  long‐term  agreements  that  the  various parties  voluntarily  accepted.  Some of  those parties were,  apart  from 

































lot of them  indicated that,  in their opinion, sustainable development was extremely  important, and they expressed 
the wish that not only the M2 students, but students in other disciplines as well (primarily in technological and busi‐
ness disciplines) should study aspects of sustainable development much more than they did as yet. Companies from 
which this message to M2 came  loud and clear were e.g.  large enterprises  like Xerox, Fuji, Heijmans  , and NedCar. 



















ogical means  to  the existing sustainability challenges.  It was  the Dutch National  Inter‐Ministerial Program  for Sus‐
tainable Technology Development  (in Dutch:  ‘Duurzame Technologische Ontwikkeling’),  in short:  the STD program 
(DTO programma). 
The principles of the STD program were based on the conclusions of an inquiry, published some years before, by the 




















use  of  backcasting were  summarized  in DTO  (1997), which  outlined  possible  sustainable  developments  between 
2040 and 1998 (i.e. backcasting). 
After  the program was  finished, a  lot of new  insights and experiences had been gained, and  the need was  felt  to 
spread and keep the results. So, a follow‐up program was developed, called “STD – Knowledge Transfer and Imple‐
mentation” (in Dutch: “DTO – Kennis Overdracht en Verankering”), or STD‐KTI (DTO‐KOV) for short. The aim of this 






For  the various projects  in  the STD‐KTI program, cooperation with companies, government  institutions and educa‐
tional  institutions was  necessary,  in  order  to  perform  pilot  projects  as  a  starting  point  for  spreading  the  results 
throughout the professional practice and all of education. 
6.1.3. Lectorates: the HBO Professorships 




In 2000  the HBO Council proposed  to  introduce  ‘lectors’,  comparable with professors, except  for one  thing:  their 
research was to focus on the application of knowledge rather than the generation of  it, consistent with the profes‐
















Around each  lector, a group of teachers was formed. This  ‘Knowledge Circle’ (‘Kenniskring’) participated  in the ap‐
plied research, and cooperated with the lector to apply the produced knowledge to the innovation of the curricula. 

























Apart from the qualitative development of the  lectorates and their  integration  in HBO, also the quantitative devel‐
opment gets the attention of the HBO Council (2009): “Around 330 lectors for 380,000 students is far too low, also in 










Number of students  24,000  8,000  24,000 
Number of lectors / professors  25  175  ca. 350 
 
Nevertheless, the  introduction of  lectorates has caused a considerable  increase of the strength of the HBO  institu‐
tions, and  this will probably become even  stronger  in  future years.  It also had an  important consequence  for  the 
continuation of the efforts towards ESD at the end of the Cirrus Project in the Hogeschool Brabant. 
6.2. Action: The Cirrus Project, integration of SD into the existing education (1998 – 2002) 
Following  the  recommendations  of  the  M2  Advisory  Board,  the  researcher  prepared  a 
policy plan for what later would be called the Cirrus Project, aiming at integrating sustain‐
able  development  into  the  existing  education  of  the  entire  FTN.  External  support  was 
looked for, which turned out to be very successful. Based on this support, a draft project 
plan was proposed to the management of the FTN and to the STD‐KTI program, proposing 










situated,  the Hogeschool Midden‐Brabant  (HMB)  in  the city of Tilburg merged with  the Hogeschool West‐Brabant 
(HWB)  in Breda, which was considerably  larger. Together they formed the Hogeschool Brabant (HB). The HMB con‐
sisted almost completely of engineering study programs. The only exception was the small Library and Documenta‐




















The  financial situation of  the FTN was problematic. Not only was  the Dutch government  implementing a policy  in 
which higher education  received  a  considerably  lower  amount of money per  student  than before, which  created 











• Companies  Dfl  870,000  =   €  396,000 
• STD‐KTI    300,000    136,000 
• Governmental organizations    260,000    118,000 
• NGO’s    150,000    68,000 
• HBO Council    1,200,000    545,000 
• Total subsidies & sponsoring    2,780,000    1,264,000 
• Own investment of HB    1,200,000    545,000 
• Total budget of the Cirrus Project    3,980,000    1,809,000 
•  Total budget, expressed in € of 2009:        2,249,000  (value, corrected for inflation) 
 
As  the project was planned  to  last  for  four years  (1999 – 2002),  this meant an external support of nearly 700,000 
Dutch guilders (ca. € 316,000) annually. For the FTN management, with its financial problems, this was a major rea‐











presentation  (Roorda, 1999) about Cirrus  in 1999 at a conference on ESD  in Tampere, Finland. A paper about  the 
backcasting philosophy (Roorda, 2001a) is reprinted as Appendix 2. 




One of  the major applications of  the Cirrus budget was  the  formation of a project  team,  in which a  representing 
teacher from every study program was to take place – 13 persons in total – who would be delegated to Cirrus, each 


























in  the university organization. Structure: process description, detached  from  the specific steps regarding 
the contents of the project.  
External 





• projects and other activities with  these organizations aiming at  implementation of, and policy devel‐
opment about sustainable technology  






































cation  for sustainable development  in order  to provide appropriate guidance and support. Therefore, compe‐
tence‐building efforts are necessary at all levels of both formal and non‐formal education. 
Key actions to achieve this could be to: stimulate competence development for staff in the education system, in‐

















































the original  approach,  in which  a  series of mod‐
ules was to be ‘dropped’ onto the curricula. In this 
view,  most  of  the  existing  modules  are  not 




This  time, hardly any new module  is  to be  intro‐
duced.  Most  of  the  integration  takes  place  by 
adapting  the  existing  education.  There  is  one 
exception. The Cirrus team concluded that  it  is of 
vital  importance  that  all  students,  of  whatever 
study  program  or  discipline,  receive  a  broad  in‐
troduction to sustainable technology and even of 
sustainable  development  in  general,  early  in  the 
curriculum. This is represented in figure 23 as the 
white  letter  ‘B’: the ‘Basic module’. Based on this 
introduction  to  sustainable  development,  in  all 
the  rest of  the  curriculum aspects of  sustainable 
development  can  be  inserted,  each  time  with  a 
reference to the introduction. 
In this way, the curriculum can be described using 
the metaphor of a  tree, with  the  introduction as 
the  trunk  of  the  tree,  and  the  aspects  of  SD, 
spread across  the  curriculum, as  its branches, as 




were  presented  during  the  international  EESD 
conference  (Engineering Education  in Sustainable 
Development)  in Delft, 2002, and published  in  its 
proceedings  (Venselaar,  Roorda  and  Severijn, 
2002). An example of the way in which the Cirrus 
approach was presented as another paper for the 





In  order  to  realize  the  ‘trunk  of  the  tree’,  the 
project team dedicated a lot of time to the devel‐




















tion,  future experts,  i.e. students – of various disciplines. This  is 
not  just a cooperation at a distance but  in a  team  in which  the 
members  try  to develop a common  language  in order  to create 
synergy and profit optimally from each other’s expertise. 
Several  experiments were  performed  during  the  Cirrus  Project. 
They turned out to be a splendid learning experience: in the first 
attempts,  many  errors  were  made  and  unexpected  problems 
arose. Later attempts were much more  successful. The approach,  including a description of  the experiments, was 
published as Dejong, van Beek, Severijn and Venselaar  (2002). The  interdisciplinary experiments showed  that such 
student projects have a number of specific problems  that have to be tackled through a careful preparation. These 
problems  range  from  communication  between  students  and  professional  from  different  disciplines  to  pragmatic 







up a working group  to define a  set of  indicators  for  sustainable development  in higher education. A  cooperation 
between Cirrus and DHO was proposed, in order to develop not only a set of criteria, but also a tool for the assess‐
ment of those criteria. In 2000 and 2001, this project was carried out. The resulting method was called ‘AISHE’, short 


































The  first  three  of  the  four  criteria  cor‐
respond with  the  three main groups of 
criteria  of  the  AISHE  assessment  (see 
figure  25):  ‘Plan’,  ‘Do’  and  ‘Check’,  re‐
ferring  to  the  Deming  cycle  of  quality 
management  (Deming,  1986).  This 
correspondence will be of help, as one 
of  the main  sources of  information  for 
the evaluation of the Cirrus Project  is a 
series  of  AISHE  assessments  that were 
performed at the end of the project. 
By  the  end  of  the  project,  the  study 
programs  that  were  involved  in  the 
project were grouped together  in three 
academia:  the  Academy  of  Technology 
and Management  (ATM) with  six  study 
programs, the Academy of Building and 
Management  (ABM)  with  three  pro‐
grams,  and  the  Academy  of  Life 




all  three  in  a  graphical way.  (The  balls 
represent  the  ‘present  situation’ at  the 
moment  of  the  audit;  the  arrows 
represent  the  ‘desired situation’ at e.g. 
a year afterwards; and the stars on the 
left  represent  the  highest  priorities  for 
improvement.) The audit reports will be 
used  extensively  for  the  evaluation  of 
the  Cirrus  Project.  A  description  of 
AISHE  and  its  philosophy,  criteria  and 
stages can be found in Appendix 5. 
Another  important  source  for  the eval‐
uation  is  the  Final  Report  (Dejong, 
Roorda,  Severijn,  Venselaar,  2003)  of 
the Cirrus Project, which was published 
in  the spring of 2003. This report, writ‐
ten  by  members  of  the  project  team, 
can  be  considered  as  a  self‐evaluation 
report, comparable to such reports that 
were used in the former chapters. 
Four  years  after  the  end  of  Cirrus,  in 
2006,  the  long  term  consequences  of 
the  project  were  assessed  through  a 
series of interviews with academy man‐
agers  and with  the  former  project  ad‐
viser, at  that  time  lector. The  report of 
this  research  (Roorda,  2006a) will  also 
be used as a  source.  In addition,  some 
former  Cirrus  team  members  were 
interviewed  in 2009. Other  sources are 
e.g.  the  preparedness  of  the  profes‐
























































































while  for Chemical Technology, Environmental Management and M2  the  real stage  is higher. M2  is nearly on 
stage 4. With  Environmental Management no  students  are  actively  involved  in  the profile development, but 
apart from that, they would be in stage 3; its program is rather multidisciplinary.” 













“For  a  student of  the  specialty program of Architectural Design  it  is perfectly possible  to hear nothing  at  all 
about sustainable development during the specialization study. In the specialty program of Urban Development 
however,  sustainable development  is a  regular  subject.  In  the  study program of Constructional Management 
sustainable development is a thoroughly integrated subject.”  
Basic knowledge  in  the propaedeutic  is,  thanks  to  the Basic Module of Sustainable Technology, built‐in  for all 
study programs.” 
“In the study programs, integration of subjects clearly takes place, and an increasing level of complexity is well 





“Sustainable development  is mentioned explicitly  in  the  'Conceptual  Learning  Lines'  for  the Competence Ori‐




















due  to  the Cirrus Project. We  think about a  triptych:  technology – entrepreneurship – society. As a  fundament  to 
that, ABM  feels  the need  to develop a clear  integral and  future oriented vision on SD, with support  from a  trend 
watcher with a visionary view on SD, and with experience in the constructional sector.” In 2009, a former Cirrus team 




















































“PNEM/MEGA Group  (PMG)  is prepared  to  support  the project with a  total amount of Dfl 100,000.‐‐,  spread 
across 4 years  (1999 – 2002). The  introduction of education about sustainable  technology  fits well within  the 
goals of PMG. PMG will raise the percentage of sustainable energy in the supply of energy. One of the steps in 
this  is  the  stimulation of education about  sustainable  technology. Besides, PMG wants  to have  contacts with 
students and graduates in relation to possible internships and vacancies. We look forward to a fruitful coopera‐










The  ‘National  Award  for  Innovation  and  Sustainable  Develop‐
ment’  is  awarded  every  two  years  by  a  group  of  government 
departments: the Ministries of Economic Affairs, Environmental 
Affairs, Foreign Affairs / Development Cooperation, Agriculture, 






“This  project  is  appreciated  by  the  jury  for  its  very  thor‐




Potentially a strong spin‐off  is possible  towards  the  future 
professional practice of the graduates.” 
“This  contestant has been proclaimed winner  in  this  cate‐
gory, i.e. HBO. Many projects exist in the Netherlands aim‐
ing  at  integrating  sustainable  development  in  the  curricu‐
lum and the operations. The Cirrus Project excels, the Jury 
concludes, with  respect  to  the breadth  (oriented on both 
curriculum and operations) and the  impact  it may have on 
the professional practice of the engineer. 
The  jury  expresses  the  wish  that  the  project  will  find  a 























of  the  FTN  were  assessed  by  SME.  It  con‐
cluded that all programs met the demands of 
the certificate. And so,  in March of 2001, the 
FTN  received  the  certificate  for  all  of  its  11 
study programs.  




the  HB.  As  a  consequence,  the  FTN  lost  its 
Certificates in March 2004. 
6.3.4. Transfer of expertise 
In  contrast with  the M2  study  program,  the 
Cirrus developers were aware  right  from  the 
beginning  that  the  project  and  its  results 
could be highly  interesting  for other universi‐
ties. Even before the project started, external 
presentations  were  given  in  an  attempt  to 
start  the  external  transfer  and  cooperation. 
Actually an active  transfer of  knowledge and 
experiences  was  one  of  the  conditions  for 






Basic  Module  on  Sustainable  Technology 
(Venselaar,  Roorda  and  Quispel  (eds.,  2000) 
was sent to every manager of an engineering 
study program or  faculty  in  the Netherlands. 




















































Training programs, presentations   and workshops aimed at higher education  in a  variety of Dutch Universities of 
Applied Sciences, e.g. Fontys Hogescholen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Larenstein, and contributed to the train‐
ing of their staffs. Other workshops were given at seminars and meetings of e.g. DHO and IOM (Intersectoral Consul‐























‘Sustainable Management’. Thanks  to  the  lectorate,  the continuity of ESD  in  the HB was guaranteed. Besides,  the 
new  lectorate  immediately started making connections with other academies  in the HB, especially those with man‐
agement disciplines, and thus worked on the transfer on the Cirrus knowledge and experiences to other parts of the 
university. 

































































Customer demand    (not applicable)     
































Weak points are:  the  lack of acceptance of  the  importance of sustainable development  for higher education by a 
part of the management and the university board; the lack of real and deep internalization of ESD within the vision 




and Appendix 1) are not taken  literally but  interpreted  in accordance with  later developments. By the end of 2002, 
the FTN as a whole should have been a centre of expertise of sustainable technology, and sustainable development 









which the results are  implemented  in a relatively  late stage. This  is a usual element of  large and complex pro‐
jects like Cirrus, and this has been a major lesson for the Cirrus team and for the FTN. 
What are the concrete results? The FTN has gone through a development  in which for some of the study pro‐







The  typical S‐shaped curve may be characteristic  for  large 
projects. Nevertheless, the specific situation within the FTN 
may be understood better by applying the three models of 
change  that were described  in  chapter  1,  as  a means  for 
theory triangulation. 
First,  the  Bridges  model  of  organizational  development 
offers  a  fruitful  description  of  the  HB,  the  FTN,  and  the 
Cirrus Project within them.  
Exactly when the project was prepared, the HB was created 
through  a merger of  the HMB  in  Tilburg  and  the HWB  in 



























the entire HBO sector  in  the Netherlands. The project  itself could be considered as being  in phase 1,  the venture, 
after starting as a dream (i.e. phase 1) of the initiator. Cirrus was highly extraverted. 
The extraverted nature of Cirrus did not match at all with the introverted nature of the FTN. In fact, most study pro‐




















the FTN management, with  the study program managers, and  to a certain extent also with  the external sponsors, 
made  it unavoidable  to make considerable concessions, which caused damage  to  the project. The  insertion  to  the 
project team of a teacher who was on sick leave due to overstrain, and of a teacher who neared his retirement, were 
exemplary. In March 1999, three months after the start, another teacher – one of the excellent team members ‐ was 






































plicated. A  real  integration  of  sustainable  development  could  only  be  realized  if  the  character  of  the  FTN would 
change  fundamentally,  or  else  the  sustainability  content  of  the  faculty  would  remain  superficial.  This  implies  a 
change  process  of  at  least  level  2,  reformation,  and  possibly  level  3,  transformation.  Both  levels  have  not  been 
reached during the four years of the project, as sustainable development did not get a high priority compared to all 
kinds of other change processes which indeed were at least on level 2. It is no wonder that the result curve of figure 

















2. A stepwise development and building of expertise through  the composition of a core team with  links to all 
study programs can be highly effective. For an optimal approach, the following is important: 





































































Besides, an  important gain of the project  is that many  lessons have been  learned. Some of them  indicate how the 
implementation of sustainable development should not be done. Others teach us how it actually can be done. Both 
kinds of lessons are probably equally important. 






















After  the Cirrus Project, described  in  the  last chapter, was  finished, an  important question arose.  Is  it possible  to 
integrate sustainable development into a study program in such a way that it becomes a fundamental aspect of the 
program, a part of  its very nature? A program  like that might be typified as a  ‘sustainable study program’, and the 
resulting situation might be described as  ‘system  integration of sustainable development’  (SISD).  If something  like 
this would be possible, what would that mean exactly? 
After this first question, a second one was natural.  If a study program would become really sustainable,  i.e.  if SISD 
would be successful, how would you know  it? Would  it be possible  to describe a series of criteria  for  it, and  if so, 
could a method be developed to assess  it? And next:  if such a method could be developed, would  it be possible to 
apply it as a tool to strengthen the process of implementation of sustainable development into the education? 









































































not eligible  for  financial assistance, as described by Van der Wende, 1996). All educational programs of a  certain 
discipline were  simultaneously assessed every 5  to 7 years. The  first cycle of visitation of all disciplines was com‐
pleted in 1997. 

































































improvement of educational programs and the  improvement of the  linkage between education and the  labor mar‐





























Not only  the management and  the  staff, but also  the  students  can have an  important  role  in  the  internal quality 














2. that the universities' task of spreading knowledge among the younger generations  implies that,  in today's 
world, they must also serve society as a whole; and that the cultural, social, and economic future of society 
requires, in particular, a considerable investment in continuing education; 
3. that universities must  give  future  generations  education  and  training  that will  teach  them,  and  through 
them, others, to respect the great harmonies of their natural environment and of life itself.” 
Although  this does not  literally mention  the  term  “sustainable”,  the  charter breathes  an  attitude  that  is  strongly 
associated with it. 
The second initiative of CRE in 1988 was the formation of a new institute called ‘CRE Copernicus’. The acronym ‘Co‐
pernicus’ stands for  ‘COoperation Programme  in Europe for Research on Nature and  Industry through Coordinated 
University Studies’. CRE Copernicus “represented an effort  to mobilize  the  resources of universities and academia 
around the theme of sustainability and to support higher education  institutions  in the  implementation of  issues on 
sustainable development” (Winkelmann, 2002). 












Full name  Short name  Region, scope  Origin  Website 






ULSF  North America  1992  www.ulsf.org 
Higher Education 21 3)  HE21  United Kingdom  1996  www.forumforthefuture.org 
Environmental Association for 
Universities and Colleges 
EAUC  United Kingdom  1996  www.eauc.org.uk 
 
Duurzaam Hoger Onderwijs  DHO  Netherlands  1998  www.dho.nl 
Sustainable Universities Initiative  SUI  South Carolina  1998  www.sc.edu/sustainableu 
Global Higher Education for Sustai‐
nability Partnership 
GHESP  Global  2000  www.unesco.org/iau/sd/sd_ghesp.html 
Higher Education Partnership for 
Sustainability 






Ubuntu Alliance    Global  2002   
Högre Utbildning för Hållbar 
Utveckling 
HU2  Sweden  2006  www.hu2.se 
Association for the Advancement of 
Sustainability in Higher Education 
AASHE  North America  2006  www.aashe.org 
Xarxa de Recerca en Educació per la 
Sostenibilitat 


































Year  Declaration  Region, scope  Origin 
1972  Stockholm Declaration  International  UNEP 
1975  Belgrade Charter  Environmental Education  UNESCO 




1990  Talloires Declaration  International  University Presidents Conference, Talloires, 
France 
1991  Halifax Declaration  Canada  Halifax Conference on University Action for 
Sustainable Development 
1992  Agenda 21  Formal and non‐formal education  UNCED 
1993  Kyoto Declaration  International  IAU 
1993  Swansea Declaration  International  Association of Commonwealth Universities 












2001  Lüneburg Declaration  International  GHESP 
2002  Ubuntu Declaration  WSSD  Ubuntu Alliance 





2008  Gothenburg Recommendations  International  Swedish International Centre of Education 
for Sustainable Development (SWEDESD) 

























































organize a more structured  follow‐up, consisting of a number of projects.  In order  to coordinate  these projects, a 
Steering Committee was  formed called  the Commission on Sustainable Higher Education  (CDHO). Members of  the 
CDHO were  staff members  and  board members  of  universities  (both  research  universities  and HBO  institutions), 
Box 11. A part of the Kyoto Declaration 
“It is recommended that each university, in its own action plan, strives to:  







6. Encourage  interdisciplinary  and  collaborative  research  programs  related  to  sustainable  development  as 
part of the institution’s central mission and to overcome traditional barriers between discipline’s and de‐
partments;  







































“Recalling  the principles of  the UNESCO World Declaration on Higher Education  for  the Twenty‐First Century, 
the university declares  that  its universal mission  is  to contribute  to world peace, human welfare, and  the ad‐
vancement of arts, culture and sciences. Aichi University of Education seeks to prepare its students to contribute 
to international peace and prosperity. 




















to become  involved  in hands‐on projects, as well as,  to engage  in dialogue and  learning with external  stake‐
holders. 
Our  research agenda  is  increasingly  focused on building  interdisciplinary and socially  relevant  research  in  the 



















At the end of 1999, the  ‘HBO Handvest’ (the  ‘Charter for Universities of Applied Sciences  in the Netherlands’) was 
signed  by  three  ministers,  the  vice‐chair  of  the  HBO  Council,  and  representatives  of  29  Universities  of  Applied 
Sciences. Board members of those universities together formed a Steering Group. 





An  external  expertise  organization,  SME  Environmental  Consultants, was  given  the  task  of  periodically  assessing 
whether  the signing universities were able  to meet  the demands of  the Protocol. Universities which were able  to 
prove that they did received a special Certificate. 
The Certificate of Sustainability in Higher Education 
In  this way,  the Certificate of Sustainability  in Higher Education was created.  In  the  first years,  the Certificate was 
based on  the assessment by SME, and  there was no  formal  relation yet with DHO. The SME method appeared  to 
have some disadvantages. One was that the assessment was based on a set of questionnaires that were filled in by 
one  representative of  the assessed university, which made  it easy  to  ‘polish’  the  results. Besides,  the assessment 
method had not known a validation process.  
Another disadvantage appeared after some years. Universities that had signed the Handvest right at the start in 1999 




When DHO was reformed  into a foundation with a  legal  identity  in 2002, the Steering Group of the HBO Handvest 
agreed to bring the Handvest under the flag of DHO, and so the two Dutch ESD tracks came together. 
As AISHE was completed, validated and published  in  the meantime, soon after  the merger between DHO and  the 
Handvest the decision was made to replace the SME assessment with AISHE as the tool for the assessment of ESD 
and the awarding of the Certificate of Sustainability in Higher Education. 




tional  change,  together with  the  colors model  of  De  Caluwé  and  Ver‐











dents – and  from expertise  centers  cooperated  in working groups  that 
worked on the various projects. As the entire network was  informal, all 












them, and  it seemed that they could go on  indefinitely. However, there was no clear  image whether anyone  in the 
outside world really used the booklets. The developments of both working groups were signs that the extroverted‐
ness of DHO was shrinking. As more disciplinary reviews were planned and created (see figure 30), it seemed a little 








would  return  over  and  over  again  in  later  years,  disturbing  a 
genuine development into phase 4, ‘making it’. 
In 2003, a fundamental discussion took place about the identity, 
strategy  and  mission  of  DHO.  The  discussion  was  about  the 
question whether DHO should be primarily a network organiza‐
tion, linking universities with expert organizations, or rather also 






objected against seeing  the universities as  ‘customers’, as  they 
felt this term was not suitable to be combined with the concept 




2005, and again  in 2008‐2009.  In 2005,  the decision was made 
to set up a strong consultancy policy, based on an account man‐
agement.  As  a  consequence,  DHO  became  more  extroverted 
again. Most of  the  staff members, who were  to manage  their 
own accounts consisting of a number of universities, received a 
training in account management and acquisition.  
This policy was not unsuccessful, as  in  the  following years  the 
number of consultancy projects increased sharply. The name of 
DHO  became  well‐known  in  universities,  expert  centers  and 
ministries: DHO became a “brand”. The DHO team increased to 
about sixteen people (ca. 9 FTE). So, DHO more or  less entered 
























the DHO working group. Existing models  for quality management and  for environmental management were  com‐
pared, like the ISO 9000 and 14000 series, EFQM, BS 7750, EMAS. Literature about sustainable development and ESD 
was used, e.g. the various declarations and charters that have been described above. 
Based on  these  sources and on a  series of discussions within  the working group and with experts on  sustainable 
development, a number of decisions were made. The first decision was related to the four roles a university can fulfill 
towards sustainable development: see §3.4.  It was decided  to put  the  focus of  the assessment  instrument on  the 
educational role, because  it was estimated that the universities’ contribution  in this role has the greatest potential 
contribution to sustainable development in society, because of the ‘snowball effect’ that was described in §3.4. 
Secondly,  it was decided  that  the  instrument  that was  to be developed should be highly comparable with existing 
instruments  for quality management or environmental management  that were already  in use  in higher education. 







































































each module  if  it  is related to sustainability. But, how can this be determined? According to some people, 
















In  the  second  place,  quite  a  lot  of modules  have  nothing  or  hardly  anything  to  do with  sustainability when 
viewed on their own, but are very relevant for sustainability when viewed in a larger framework. A characteristic 
example is a module in a mechanical engineering course dealing with connection technologies (gluing, screwing, 













































































Regarding  these  three  fundamental decisions,  there was 
an excellent  candidate  to use  as  a  starting point  for  the 
development  of  the  assessment  instrument:  EFQM‐HE, 
the  higher  education  version  of  the  EFQM  model  (Ex‐
pertgroep  HBO,  1999),  and  so  it  was  decided  to  base 
AISHE on this model. All in all, the background of the new 
instrument  is  shown  in  figure  32. As  a  name  for  the  in‐
strument, ‘Auditing Instrument for Sustainability In Higher 
Education  was  chosen,  or  in  short:  AISHE.  After  some 
years  of  applying  AISHE  it  became  clear  that  the  term 
‘audit’ raises some resistance in some universities, and so 
it was later decided to use the term ‘assessment’ instead, 
which  has  the  same  initial.  This  is why  in  older  reports, 











The range  from stage 1  to stage 5 actually represents several dimensions. For  the AISHE model,  these dimensions 
may be characterized as follows (indicating only the extremes of stage 1 and stage 5): 
Dimension:  goes from …..  ‐  ….. till: 
• Concerns:  individual …  ‐  … society 
• Scale:  organization itself …  ‐  … outside world 
• Policy:  ad hoc decisions …  ‐  … strategic, pro‐active 
• Time perspective:  this year …  ‐  … long term 
• Quality:  incidental evaluation …  ‐  … systematic evaluation by all stakeholders 



























































































































































model, one  aspect of  the  five  stages was 
changed:  the  name  of  stage  five.  In  the 
INK‐ and EFQM‐model  this  stage  is  called 
‘Total  quality  management’.  In  Expert‐
groep HBO  (1999),  this  stage  is explained 
as  follows:  “Typical  for  an  educational 
organization in this stage is that the organ‐









Besides  a  structured  ordinal  scale,  the 
assessment  instrument  also  needed  a 
well‐defined  set  of  criteria  that  would 
describe  the characteristics of ESD.  It was 
vital to design this set in such a way that it 
could  be  generally  accepted.  In  order  to 
achieve this, a group of experts from high‐
er  education,  sustainability  science  and 
elsewhere had to be formed that would be 
able to perform a peer review. 
For  this  goal,  first  a  stakeholder  analysis 
was made.  Based  on  this,  a  ‘Stakeholder 
Forum’ was  formed of experts, who com‐
mented on the development of AISHE. The 
members  of  this  forum  participated  in  a 
private  capacity. Nevertheless,  the  list  of 
the  organizations  they  were  related  to 




















































































































































on the HBO Handvest, and  in  its first years  it was assessed by SME Environmental Consultants, an expert organiza‐
















The  three‐star Certificate  requires  the  realization of stage 3  (system oriented)  for many criteria. There  is a strong 















































One of  the  rules  for an external assessment  is  that, during  the assessment, no documents  (apart  from  the AISHE 
book) are allowed. The main reason is that this restriction lowers the chances of getting a ‘paper’ description of the 
organization  instead of a real‐life one: the assessor wants to know what  is present  in the heads of the participants 














































Sterling’s  level 2  is called  ‘Reformation’  (see §1.3.1). This  level  is described as  ‘building  in of sustainability’, which 





instance,  ‘attempts to green’ (Sterling)  is  less than a  ‘functioning environmental management system’ (AISHE). And 
‘more coherent coverage’ (Sterling)  is  less than  ‘systematic  implementation’ (AISHE). On the other hand, Sterling  is 
stronger when he mentions paradigm modification, where AISHE uses  the  term  ‘vision development’. As a whole 
however, the two descriptions are well comparable, which contributes to the claim that AISHE stage 3 offers an op‐
erational definition of SISD. 
The  lower stages of AISHE are comparable to the  lower  levels of Sterling. Stage 1, ‘activity oriented’, adds some ad 
hoc elements to the education but does not change the system at all, and so it has a similarity with Sterling’s level 0, 
which implies ‘no or weak change’. Stage 2, ‘process oriented’, has a resemblance with Sterling’s level 2, ‘accommo‐












further operationalization  to  the definition of SISD. The  three‐star Certificate has a  clear  relation  to  stage 3, as  it 
demands of a (group of) study program(s) that it is, at least for 11 determined criteria (see appendix 5), at stage 3. By 









































































































































HBO institution **  Size ***  Consultancy ****  AISHE audit(s)  Certificate(s) 
Fontys Hogescholen  3  3  +  + 
Hogeschool Inholland  3  3  +  + 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  3  2  +  + 
Hogeschool Rotterdam  3  2  +   
Hanzehogeschool Groningen  3  2  +  + 
Hogeschool Utrecht  3  2     
Saxion Hogescholen  3  2  +  + 
Hogeschool van Amsterdam  3  1     
Avans Hogeschool  2  3  +  + 
Haagse Hogeschool / TH Rijswijk  2  2  +   
Hogeschool Zuyd  2  2  +   
Hogeschool Windesheim  2  2     
Hoge Agrarische School Den Bosch  1  3  +  + 
Marnix Academie  1  3  +  + 
Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten  1  2  +  + 
Stenden Hogeschool  1  2  +   
Hogeschool Van Hall Larenstein  1  2  +  + 
Hogeschool Zeeland  1  2     
Christelijke Hogeschool Ede  1  1     
Stoas Hogeschool  1  1  +  + 
Hogeschool Ipabo  1  1  +   
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden  1  1     
Hogeschool Domstad  1  1     
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht  1  1     
NHTV  1  1     












Nowadays,  it consists of more  than 30 schools  (which all carry  the name of  ‘hogeschool’; Fontys calls  itself  in  the 
plural, i.e. ‘Fontys Hogescholen’). The schools offer a wide variety of disciplines in sectors such as technology, man‐
agement and law, nursing, teacher education (for primary, secondary and vocational education), arts. 



























cipated  in  the design of  the environmental management of  some of  the  campuses of Fontys, and  contributed  to 
education development. 
The  first consultancy activities by DHO took place  in August 2001, when a workshop was organized on sustainable 
development  for  the management and  the  teachers of  the School of Applied Sciences  (‘Toegepaste Natuurweten‐










The  two  schools, TNW and MER,  continued  their efforts  towards  sustainable development  in  later years, and  the 
AISHE assessments were repeated several times. MER (assessments in 2001, 2002, 2005 and 2008) possesses the 2‐
star Certificate. TNW  (assessments  in 2002, 2005 and 2008) acquired  the 3‐star Certificate  in 2008, being  the  first 
ever. 
Table 29. Four phases of ESD of Fontys (description & proposal) 

















































































(‘Werktuigbouwkunde’, Wtb) and  the School  for Teacher Education  for Secondary Technology Education  (‘Pedago‐
gisch‐Technische Hogeschool’, PTH).  They both  also  followed  a process of  teacher  training  and  assessment  (PTH: 
2004, Wtb: 2005).  In 2004,  the Tilburg School of Primary Teacher Education  (‘Pabo Tilburg’) had an  internal AISHE 
assessment, without the help of consultancy by DHO. 























stated  that  the  process  was  voluntary  (thus  consistently  following  the  policy  of  non‐force),  nearly  all  managers 
handed in a plan. Some of these focused on operations aspects (e.g. a stimulation to use bicycles), others were dedi‐
cated to education and had more serious consequences. Both the managers and the members of the  ‘Jury’ signed 
the plans, which were  filled  in on  forms  that were designed  to have  the appearance of highly official documents. 












ing people and creating understanding  for cultures. Fontys  is now a partner  in the organization, and staff and stu‐



























































































































































































departments, mainly  teachers and quality coordinators, would acquire detailed  information and  insight about sus‐
tainable development, ESD and the use of AISHE. All schools were invited to delegate one or two persons to an inten‐
sive training program on ESD. This group, together with ca. 8 other staff members who already had a considerable 





• 24 staff members had participated  in the  intensive training. Together with the earlier ESD experts, the Commu‐
nity of Practice now consisted of about 30 people. 
• 4 staff members possessed the AISHE Assessor Certificate. 4 others were on the way to the assessor examination. 










clear yet. The Steering Group  is also  investigating  its future role. Much has still to be realized. But the process has 







become a part of the mainstream of the educational processes  in a university,  implementing system  integration of 
sustainable development? And: Can a quality management approach contribute effectively  to  this system  integra‐
tion? 
Five hypotheses were formulated that will be used to evaluate whether the applied quality approach may be called 





























































































































































although  one  of  them  had  not  received  the  second  star  yet when,  in  2009,  the  questionnaire was  filled  in  (see 
§7.3.3). Both expect to acquire the 3rd star in the course of 2010 or 2011. 
 
One of them  is  ‘Inholland HTRO’. The Hogeschool  Inholland  is a  large University of Applied Sciences, mainly  in the 
western  part  of  the Netherlands. HTRO  (‘Hogere  Toeristische  en Recreatieve Opleiding’)  is  the  study  program  of 
Tourism and Recreation, a part of the School of Economics in Rotterdam. HTRO had its first external assessment by 
DHO  in  June 2007,  leading  to a 1‐star Certificate. This was  followed by an  internal assessment  in 2008, and by a 







































The student  involvement presently has an emphasis on  implementation, and  less on vision development. This 

























The  third case  to be discussed has a somewhat  larger distance  to  the 3‐star Certificate. The Marnix Academie  is a 
small University of Applied Sciences in the city of Utrecht. It has only one study program: teacher education for pri‐




















of teacher education  it has been typified as a unique,  inspiring document. Nevertheless, the content  is not yet 







We will  involve all stakeholder groups actively  in the determination of sustainable elements  in the graduation 




































The  number  of  internal  assessments  is  even  harder  to  estimate.  Based  on  contacts with Universities  of  Applied 
Sciences, the number of internal assessments is probably somewhere between 50 and 150. 























end of 2010. And  in 2010, an analysis based on AISHE was made of  the  situation concerning ESD  in  the Radboud 
University Nijmegen (Schellekens, 2010). 
 
AISHE has been used  in several other countries.  In Belgium,  two Universities of Applied Sciences have used AISHE 
intensively. One of  them,  the Katholieke Hogeschool  Leuven, assessed all  its departments  in  the  course of a  few 
years, and based  its university‐wide sustainability strategy on the results. An ‘AISHE Reflection Group’ has been set 












tional evaluation, and for our  ideas about the  integration of sustainable development  in the curricula with the 
Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (DHO’s AISHE).” 
AISHE was described or mentioned  in a range of publications, dedicated to ESD  in e.g. Asia (Maguire, 2009), Africa 























theoretical  part  (vision,  policy,  expertise)  and  slowly working  its way  into  practice  (curriculum,  assignments, 
evaluations etc.)” 
“AISHE is very helpful. It forces us to look at the different aspects of the audit, how they fit with our vision, policy 
and education goals and to  identify the  ‘gaps’  in our curriculum. As a consequence we formulate goals for the 
next year in how to fill the ‘gaps’.” 
“Without AISHE it would have been a lot harder to convince the management of the importance of sustainability 
in our curriculum and  in the way we behave.  I think  it would have taken a much  longer time before we would 
reach our present situation in which sustainability is integrated in every part of our curriculum and in which we 



































































































Some  other  authors  however  have  signaled  some weaknesses  that  have  been  confirmed  by  the  practical  expe‐
riences. One of  them  is  Lozano‐Ros. He published a  study about ESD  (Lozano‐Ros, 2003)  in which he dedicated a 
chapter on  the use of assessment and  reporting  tools.  In  this chapter,  two examples are  studied: GRI  (the Global 
Reporting Initiative) and AISHE. After describing the structure and application of AISHE, Rozano‐Los … 
“… finds this method a good start for the assessment of the university, but it does not present, with enough de‐































one and  the  same  study program. The  two groups of participants were  composed  identically, which was possible 
thanks to the fact that there was a dual management: each manager participated in one of the groups. The two as‐
sessments took place on two consecutive days, and there was no communication between the members of the two 






















have  neglected  to  evaluate  stakeholder  appreciation  of  their  contributions  to  sustainable  development,  and 
usually select improvement of communication about these contributions as one of the highest priorities.” 
Jansen (2008): 
“Meanwhile  standards,  like  the AISHE  (Auditing  Instrument  for Sustainability  in Higher Education)  certificates 
(Roorda, 2001, 2004), may serve to measure the comparative progress on integration in institutes of HE.” 










is a type of  ‘‘checking’’ of the results of the planning and  implementation, though  it  is not based on targets or 
measurable indicators. Rather, it tries to measure the intangible outcomes of environmental education. Instead 
of measuring processes such as ‘how many graduates have taken an environmental course’  it tries to measure 













way that subjects  like sustainability, CSR, ethics etc. could not have a suitable place  in  it. Besides, the NVAO board 
argued, sustainability is an aspect of the content of education and not of its quality, and so it should not be a part of 
the accreditation system. 
A  few years  later, a  second opportunity became available, when NVAO opened  the option  for  study programs  to 
prove that they possess a ‘special characteristic’. Programs that succeed in this, receive a ‘NVAO certificate’. After a 
second  series of discussions,  followed by  a  thorough  investigation by NVAO,  at  the end of 2006 DHO  and NVAO 
agreed on the following: 
• NVAO  recognizes sustainable development as a suitable  ‘special characteristic’  in  relation  to  the accreditation, 
and opens the possibility for the awarding of the ‘NVAO certificate on sustainable development’. 





























A Dutch ngo was  founded  in 2005, called the Foundation  for Sustainable Teacher Education  for Primary Education 


























































































































In chapter 5, the  introduction of new educational methodologies  in HBO was described.  In problem‐based  learning 
(PBL), for instance, students have the freedom to define their own learning goals, thus carrying a part of the respon‐
sibility  for  their own  learning process.  In project education,  it  is often a part of  their  responsibility  to design  the 
project process. 
A  logical next step for HBO was the development of education  in such a way that the students would carry the re‐
sponsibility  for  the design of  their own curriculum, on an  individual basis.  In  the years around and after 2000, at‐












































create  ‘activating education’  (van Woerden, 1997),  in which a personal commitment of  the students  is stimulated 
and the responsibility for the learning process shifts from the teacher to the student. 
Following this route in a consistent way, new educational methodologies were developed, as described in chapter 5. 





relevant  for  ESD.  This  continued process mainly  took  place  in  the  course of  the  first decade of  the  21st  century. 
Around 2000, many HBO universities attempted to increase the personal responsibility of the students even further 
by offering them the opportunity to design their own learning process. This was done by creating a flexibility of the 





investigates. And  the  flexibility even gained a  legal character when a new educational structure  resulted  from  the 
Bologna Agreement, e.g. creating the major‐minor structure, which  increased the opportunity of all students to se‐
lect parts of the study program themselves; see §8.1.4. 
Flexibility was also realized  through  the adaptation  to a  flexible  inflow of students, of which  the heterogeneity  in‐
creased  in  the  last decades,  e.g. differing  in  the  earlier  acquired  competences or qualifications  (Kessels &  Ehlen, 
2006; e.g. dual learning), age (e.g. as a part of lifelong learning), or background (e.g. immigrants). 
The educational philosophy of the individual learning routes was described by the Hogeschool Windesheim (2009): 

















individual students, as  long as  they are defined  in  terms of  fixed  time schedules,  fixed student cohort groups and 
predetermined activity schedules.” (Schellekens, 2004) 


































An early  initiative of  the Dutch government  to give  ICT a more central  role  in higher education was  the  so‐called 


































were standard applications,  followed by educative simulation and specific  tools  for courses. However, groupware, 
computer conferencing and assessment programs were hardly used, Lubberman concluded. 






and  it also  contributes  to  the  flexibility of  the  learning process. Schoonenboom  illustrates  this with a  case  that  is 
reprinted in box 17. 
 











and  natural  habitats,  economic  systems,  human  civilizations,  transport  systems,  etc.    For  instance,  a well‐known 
simulation game,  ‘The Sims”, has a clear relation with sustainability through  its  ‘environment score’. Lovink  (2007) 
focuses on education, especially on the education of sustainable development, as he writes: 
“The  term  ‘serious  games’  has  been  coined  to  describe  games  that  have  an  educational  purpose  and  non‐
entertainment goals. Educators are taking a hard look at one type of serious gaming, known as ‘massively multi‐
player  educational  games’,  and  find  strong  potential  for  teaching  and  learning.  These  games  are  still  time‐
consuming and often expensive to produce, but practical examples can easily be found. Interest is high. A sam‐
pling  of  massively  multiplayer  educational  gaming  applications  across  disciplines  includes:  studying  foreign‐














second degree teacher’s  license  in the discipline of nursery. Graduated nurses are admitted to the program  if 
they have at least one year of practical experience. This target group is highly inhomogeneous. So, the program 















“An  important advantage of games  in  comparison with more  traditional educational  settings  is  that  students 
within these environments are strongly involved and motivated and focus on long‐term goals (Garris, Ahlers, and 
Driskell, 2002). Games on  the one hand can motivate students  to  learn and practice something. On  the other 
hand they can keep the students motivated  in case they are well designed. Motivation  is enhanced by several 
elements. By the appealing context and interface, and by the fact that players have a feeling of control over the 
(learning) process, because  they can make  their own decisions and by means of  these can  influence  the out‐
comes of the activities, even if the actions are not instructionally relevant.” 
At  the moment, a major barrier  to a  further  introduction of games and simulations  in  the education  is  the  lack of 
experiences with them of the teachers, as a survey showed (Sanford et al, 2006): 
“It is clear that there is still a generational divide between teachers and students in respect of computer games 









































In  the  so‐called STIR‐policy  (“Stimulation Fund  for  International University Cooperation Relations”),  started by  the 
Ministry of Education  in 1988,  the Ministry  tried  to  improve  the quality of Dutch education  through  international 
contacts of students, teachers and researchers (SER, 1995). With STIR the institutions themselves had the responsibil‐





























These  stages parallel  the  shift  in orientation of  individual  institutes  concerning  internationalization, because  insti‐
tutes changed their orientation from a quantitative approach (focusing on the number of students exchanged as the 





cula were the ones that  focused on an  international  issue  (like European Law) or curricula  in which the traditional 
subject was being studied in an international comparative way (Prins, 1996).   
In  1995,  85%  of  the  institutions of higher  education had  formulated  an  internationalization policy. However,  the 
quality management system wasn’t yet adapted to monitor and evaluate the internationalization of the institutes.  
Internationalized curricula 
For a strong  integration of  internationalization  into the education, the creation of  internationalized curricula  is ne‐
cessary. The OECD defines such internationalized curricula as “curricula with an international orientation in content, 
aimed  at preparing  students  for performing  (professionally/socially)  in  an  international  and multicultural  context, 
and designed  for domestic  students and/or  foreign  students”  (OECD, 1994). This goes beyond  just  translating  the 





















vioral and social sciences, agriculture,  law, and  the  language and cultural sector. These sectors started  to develop 











March 2000,  the member  states of  the European Union agreed  that within  ten years 50% of  the working people 
should have a degree in higher education. In this way the European Union wants to develop itself as the most com‐
petitive economy of the world (Van Hout et al, 2006). Future years will show if this target will be reached. 











































already, e.g. encyclopedias and dictionaries. A  ‘wiki’‐like approach to such sources  is especially  interesting, since  it 
allows many people to contribute, thus stimulating active  learning tremendously. Such a ‘wiki’ bears the risk of du‐
bious  information, and so besides  this kind of sources, encyclopedias authored and peer  reviewed by experts, are 
equally important.  A good example of the latter is the Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS, www.eolss.net). 
Its website describes  the EOLSS  (in 2009) as  “an  integrated  compendium of  twenty encyclopedias.  It attempts  to 
































































































with by specialists who  in  their own  field of expertise are well aware of  the methods  for  integrating environ‐




The  TDO‐certificate  shows  that, within  your own  field of expertise,  you  are  very well equipped  to deal with 




























































• apply  the knowledge and understandings  from  various disciplines  in a multidisciplinary approach. The 





















abundance of  it. Much of this  information  is  fragmented, contradicts each other, or  is not sufficiently reliable. The 





























When,  in 2004, a publisher working  for one of  the  largest Dutch educational publishing companies asked whether 
there were any suggestions for possible new study books related to sustainable development, the development was 






















The above conditions all are  in accordance with  the developments  in higher education  that were described  in  the 
first section of this chapter, and with other developments described earlier. The next condition however was differ‐
ent. The  topic of  internationalization was discussed between  the author and  the publisher, and  in  the end  it was 



























“The book  is not meant as a work with a strict scientific approach.  It’s a study book. This  is e.g. clear from the 
fact that it does not, as many books and articles about sustainable development, start with a historical overview 
of the origins of the concept, right  from the very  first awareness of the environmental problems, through the 
end‐of‐pipe  solutions and  clean  technology,  to  the  integrated  thinking  since  the Brundtland Commission. Be‐
sides, there is no chapter containing a critical discussion about the several hundreds of definitions of sustainable 
development. These subjects are not treated explicitly, because in most cases the students will not need them. It 









enable an easy comparison with  table 6  (§2.3), which describes  the main characteristics of ESD,  the principles are 












• A fundamentally multidisciplinary approach, and offering a range of opportunities to treat the subjects  in  inter‐
disciplinary groups; 
• An integrated life cycle approach; 

































































A  further  support  for  the disciplinary  integration  can be  found  in  the already mentioned disciplinary  reviews  that 
were published by DHO. All disciplinary reviews are in Dutch, except ‘Health’, which is in English. In 2009, the series 
consists of: Biology  (van Hengstum, 2001), Chemistry &  chemical  technology  (Nieuwdorp, 2004), Civil engineering 
(Bras‐Klapwijk, 2002), Economy  (van den Bergh & Withagen, 2001; de Groene, 2003b), Fashion  (Hupperts, 2005), 
Health (Barten & van den Gulden, 2002), History (van Zon, 2002),  ICT (Egyedi & Peet, 2003), Law (Schrijver, 2003), 













• offering assistance to education developers  to define or  improve their vision on ESD and the educational goals  
(‘from the trunk downwards’, i.e. to the ‘roots of the tree’). 
Learning goals: the KISA model 
For  the definition of  the  learning goals,  the  ‘KISA’ model was used  (in Dutch:  ‘KIVA’). The  letters stand  for  ‘Know‐
ledge,  Insight, Skills, Attitude’  (in Dutch:  ‘Kennis,  Inzicht, Vaardigheden, Attitude’). This  is a model  that  is used by 
many educational  institutions  to define  learning goals,  in Dutch HBO e.g. by Saxion Hogeschool, Hanzehogeschool 
and Hogeschool van Amsterdam.  In  recent years,  the  four  types of goals have been used  to describe professional 
competences, e.g. by Dankers‐van der Spek (2006) and by Agten (2007), who writes: 
















can utilize  to  find  solutions  for  these problems. These powers  consist of natural  resources, but also of  inner 
strength of people and organizations. Chapters 4 and 5 proceed on the two dimensions you read about in chap‐





































































































































vertising  movie  clips  on  the  pavement  distracted  his  attention,  and  he  almost  missed  passing  two 
Neighbors.  Just  in  time he greeted  them wordlessly with  the Courteous Gesture of Awe. They nodded at 
him formally with Bland Amiability. 
Confidently he passed  the  square  towards  the Palace of  the Workers. The Knowledge Bomb  in his belly 
pocket felt heavy. 
a. Study  the  text, and  try  to discover  in which ways  this  future world has changed  in comparison with our 
present world. Not only  look at changes  in science and technology, but also at societal changes:  lifestyle, 
human rights, economy, communication and perhaps more. 
























“Investigate  the microcredit  system, and prepare a PowerPoint presentation about  it.  See  to  it  that  you 











I’m afraid. From  research  that  I did,  it appears  that  it  is  rather  likely  that  the massive mortality of  flowering 
plants in Nigeria is caused by the use of our medicine TPF (Transgenic Pentobenzo‐three‐Fosfaldecryd, but you 
know that, don’t you?), our fantastic aids inhibitor. 






I don’t dare  to  inform  the management!  I cannot predict what  they are gonna do. Maybe  they will keep my 
entire research secret! So nobody knows about it but you and me. I hope we can keep the press out of it, for the 
time being. What would happen to our share prices? 








“The  citizens of  this  country are worrying about  the  rise of 
the  sea  level around our  territory, as a consequence of  the 
so‐called  ’greenhouse  effect.’  Particularly  the  predictions 
that are going around  that all subjects of our nation should 




this  investigation  is  completed,  and  I have  the  authority  to 
present the major conclusions to you. 
“I can comfort your minds. First of all, let me assure you: The 

















































The additional materials of  the method are all available on  the website. Most of  it  is  freely admissible. However, 
some elements are exclusively aimed at  the  teachers, and  in order  to be admitted,  the  teacher needs a password 
which can be asked with the publishing company. For students the website offers: 

































































The need was also  felt  to validate  the methods  from  the perspective of  society,  represented by ngo’s and expert 
organizations dedicated to sustainability related subjects, e.g. environment, human rights and development. A   So‐
cietal Forum was formed, consisting of 24 persons who represented 12 organizations: 
Amnesty  International, Amorion,  Jongeren Milieu Actief, Milieudefensie  (Friends of  the Earth), Ministry of Agricul‐
ture, Motivaction, Oxfam  Novib, Pré, Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling, SenterNovem, Stichting Duur‐
zaam Hoger Onderwijs (DHO), Stichting Milieubewustzijn. 





















or  longitudinal,  i.e.  for  some hours a week during a  se‐
mester)? 
• Is the level appropriate for the main target group, begin‐











of practical  tests was planned and performed  in  three uni‐
versities. In these tests, teachers who were members of the 
Teacher  Forum applied  the draft  version of  the  instrument 
with student groups. The results were satisfactory, as only a 






















The  student  learns  the meaning of corporate  social  responsibility and how he/she can deal as a professional 
with problems and opportunities that occur  in the area of sustainable development. By studying a number of 





























































1.  The Dutch government,  i.e.  the Ministry of Environment  (VROM) and  the Novem  (Dutch Organization of 
Energy and the Environment) of the Ministry of Economic Affairs. 
2.  The farmers represented by the Agricultural Organization (LTO). 

































The question  leading  to experiment #5 was, as  formulated at  the beginning of  this chapter: Can an  instrument be 





























For  the  first hypothesis, which  is about  the  level  to which  the SD  introduction  instrument contributes  to ESD,  the 
checklist of table 6 is again suitable. The results are shown below, in table 35. As the table shows, in many respects 


















































































































years, as more  copies become available. Thus,  the number of  students who use  the book  cannot be exactly esti‐
















2009 are  sufficient  for  the publisher  to be prepared  to  invest again  in  the method, aiming at  the  second edition, 
which will be developed in 2010 and published in the first months of 2011. 
Considering  the several ways  in which  the SD  introduc‐
tion  instrument  is used  (as described above), and mak‐
ing an estimate of the percentage of students who use a 
second‐hand copy of the book, a rough indication of the 
annual  number  of  students  who  make  use  of  the  in‐
strument  –  directly  or  indirectly  –  will  probably  be 
somewhere between  2000  and  10,000.  This  number  is 
not  a  splendid  achievement,  if  it  would  be  the  desire 
that all students should get acquainted with sustainable 





a questionnaire among  teachers who use  the SD  intro‐
duction instrument. After a search, assisted by the pub‐
























































































of  representativity of  the  respondents.  In  the case of  the 2009  inquiry,  this may e.g. be caused by  the  fact  that – 
given the fact that all respondents were in some way more or less familiar with the Basic Book ‐ they were probably 
more than average  interested  in sustainable development, a hypothesis that  is strengthened by the fact that more 
than 50% of the respondents recognizes sustainable development as a formal part of their work (figure 47, top line). 
Whether the same was true for the 2004 respondents is not known, but seems unlikely. 




respondents  felt a need  for such clarification, as  just concluded. To  investigate which explanation  is more  likely, a 
comparison is made between two statements. The result is shown in a cross table (table 37). The table shows a cor‐
relation:  the more  the  respondents experienced a difficulty  in understanding  the  concept of  sustainable develop‐
ment before reading the Basic Book, the higher they appreciate the clarifying effect of the book. (In other words, the 










Totals  22  11  11  2  0  46 * 
Certainly true      1  1    2 
Mostly true  3  5  6  1    15 
Partly true, 
Partly not true 
2  4  4      10 
Mostly not true  9  2        11 
Certainly not 
true 













In  accordance  with  the  remarks  gathered  by 
the  publisher,  some  teachers  think  that  the 
level of the book  is too  low for their students. 
However, nearly all of those teachers apply the 
book  in  higher  years  of  the  study  program, 
while  it  is  intended  for  the  first  year  of  the 
programs.  
A majority uses  the  instrument  for  the prepa‐
ration  of  the  lessons,  in  many  cases  adding 
extra  materials  to  it,  e.g.  exercises,  project 
tasks,  case  studies, new or existing  literature. 
Two thirds of the teachers assess the achieve‐
ments  of  the  students,  for  instance  through 
exams or reports. 















































































vision. Remarkable  is the fact that one teacher complains that the  language of the  instrument  is too easy,  immedi‐
ately adding that the students apparently are happy with the language used. A possible explanation for this, and for 
the opinions by others stating that the  level or the  language of the book  is too easy, may be caused by a possible 



















“The disadvantage of  this book,  I  think,  is  that  it offers  too many details.  In  the more difficult chapters  I can 


























































mark matches with other  remarks  that quite  some  students have uttered  to  the  researcher  in  the  last  few years, 
















Another sign of appreciation was shown by  the Chairman of  the HBO Council, Doekle Terpstra. During  the official 
launch of the instrument on April 12, 2006, he was prepared to receive the first copy of the book. In his speech, he 







































ance  in the opportunities of people ‘here and there’ and  ‘now and  later’, following the fundaments of sustain‐
able development that were originally designed by Brundtland. (…) 






say,  I miss that. A good  insight  into how a concept was developed may often contribute to a good  insight  into 
what it means.” 
For  the  three‐monthly DHO newsletter, an external expert on  sustainable development was  invited  to  review  the 
Basic Book (Maas Geesteranus, 2006): 













Maas Geesteranus appears  to object against  the  formative aspect of  the book,  trying  to  ‘raise’  the  students.  It  is 
interesting to compare this with the desire formulated by De Haan (2006) that ESD creates or strengthens  ‘Gestal‐

























Kennisnet  (‘Knowledge Net’), a Dutch website  for primary,  secondary and  vocational education,  recommends  the 
Basic Book (http://duurzaamheidpodocent.kennisnet.nl/lezen). 
An HBO  study book on organizational management  (Ten Berge & Oteman, 2009)  spends a  section on  sustainable 
development, and bases this almost entirely on the Basic Book, citing several sections of it. 




on sustainable policies. The  first  local government  to use  this course was  the Water Board of  the Zeeland  Islands 
(Waterschap Zeeuwse Eilanden), in 2006. 
The Basic Book was mentioned in the Progress Report 2006 (Ministry of VROM and Ministry of Foreign Affairs, 2007, 
p. 24) of  the Dutch national action program on sustainable development  (“Duurzame daadkracht”)  that was men‐












on Dutch  situations, as  the publishing  company  required. But a  translation,  followed by an adaptation  towards a 
more international orientation might well be possible. Such a request was made e.g. by education managers of study 







Weak points are: The core of  the  instrument  is a book, which means  that  the contents are  fixed  for a number of 










































































rough estimate of an annual use by HBO  students  ‐  somewhere between 2000 and 10,000  ‐  indicates  that only a 
minority of HBO students uses the book. (In 2008, 94,000 students entered HBO at the bachelor’s level (HBO Council, 


























with colleagues and with  teachers and students  in HBO, around  the strategy development and  implementation of 
ESD. Several other experiments have started in recent years. They will be described in the present chapter. They are 
not finished yet, and so the structure of the next sections will differ from the earlier chapters. No systemized result 
assessment has  taken place  for  them as yet, or at most a very  limited partial assessment. Consequently, a critical 
analysis of the results of such an assessment cannot be presented. 
Nevertheless it is relevant to describe them. Not only do they show the ongoing process of ESD development. More 
important,  the  description  of  these  experiments,  including  the  context  in which  they  took  place  (i.e.  the  change 
processes  in HBO), will be necessary  for  the  synthesis and  the overall conclusions and  recommendations  that  the 
dissertation will end with. 
Before discussing  the  current experiments,  the  context will be described within which  they are  taking place.  It  is 

























A  ‘competence profile’,  i.e. a  full  set of competences, can be described using  so‐called  ‘critical professional  situa‐
tions’, i.e. situations in which someone is confronted with a professional problem or dilemma which is exemplary for 
the profession that the study program aims at (Grotendorst et al, 2006). Essential for such a situation description is: 


























‘fruits’,  form  the  check whether  the  roots are  sound.  In an  ideal  situation,  the  competence profile  is designed  in 
cooperation with the professional field, which formulates wishes concerning the  ‘fruits’. The competence profile  is 
made ‘operational’, i.e. it is formulated in such a way that, as a next step, the curriculum can be deduced from it. The 









According  to Meriënboer e.a.  (2002), a major new aspect of CBE  is a new  role  for  the assessment of  the  student 




































effective as a professional?  ‘Broad’ concerns  reflection about  the moral, emotional and political dimension of 
the work field, e.g.: Why do I do the actions that I do? On which norms and values do I base my actions? Who 
takes advantage of my work?” 
Students are allowed to prove that they acquired certain competences  in an earlier context, e.g.  in a  job or  in an‐
other study program: the so‐called ‘earlier / elsewhere acquired competences’ (EAC;  in Dutch: ‘eerder / elders ver‐
worven competenties’, EVC).  If  they do,  they don’t have  to acquire  these same competences again  in  the present 
study program. Therefore students can either finish their study in less time, or acquire more competences and spe‐
cialize themselves in certain areas. 
For  the  assessment, many programs make use of  ‘competence  levels’.  Students  can make use of  assessments  to 





























A distinction  can be made between generic  competences, which are applicable  to all disciplines and  sectors, and 
more specific competences, which are applied to a sector, a discipline or even to one individual study program in one 
























































relevant knowledge and  (theoretical)  insights, developing and applying  (new)  solution  strategies, and  judging 
the effectiveness of new solutions. 
7. Methodical and reflective thinking and acting 




















characteristics of ESD  that are described  in chapter 1 of  this dissertation. More specifically,  table 6, which  is used 
throughout the dissertation as a checklist for ESD characteristics of higher education, shows many parallels with the 




























































































eral secondary education, and  is typically at a  level that, whilst supported by advanced textbooks,  includes 
some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their field of study; 










- can apply  their knowledge and understanding, and problem  solving abilities  in new or unfamiliar environ‐
ments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study;  











































































all  refer  to  the same spectrum. Analogously,  the various discrete sets of competences seem  to  refer  to about  the 









































































































The education  instrument around  the book  ‘Working on sustainable development’  (Roorda, 2007)  tried  to give an 
answer to such questions.  
9.2.1. Working on sustainable development 
The didactic  formula  for the sequel to the  ‘Basic Book on Sustainable Development’  is exactly the same as  for the 










































mation about  the values  that stimulate sustainable customer behavior. Strong motivations appeared  to be: a 

























tional sense, but primarily about developing and  transferring a new attitude with  respect  to nature and envi‐
ronment, economy and society.” 
The  competence  that was explained using  the  case of Box  34  is  to be  found  in  table  42  as  competence  E1.  The 
spreadsheet  that  was  mentioned  is  a  diagnostic  tool  that  can  be  downloaded  from  the  website 






























































I 3.  Work with passion on dreams and ideals §4.1  A3.  Deal with uncertainties §4.5.3 






This diagnostic  tool  is one way  in which  the RESFIA  competences have been made operational, albeit  in a  rather 
intuitive way. A second way  is the translation of a selection of the RESFIA competences  into a set of demands that 
can be used for  internships and graduation projects. They are placed  in a table  in the final chapter of  ‘Working on 
sustainable development’, and shown in table 43. 
9.2.2. Competence levels 







practical  consequences  for  the  curriculum  from  them. The  system used by  the Fontys School of Nursing met  this 
demand, and it was selected. 
The four ascending competence levels of this system are the increasing capabilities of apply, integrate, improve and 
innovate. A general description or  the  four  levels  is  shown  in  table 44. For each of  the 24 competences,  the  four 
levels are described. Every description is formulated in such a way that it indicates concrete behavior of the involved 































































R1               
R2               
(etc.)               
 
The structure and the texts of the RESFIA+D model were proposed as a draft to a number of teachers and ESD ex‐




































































































whole area of  sustainable development,  including  subjects  like personal  responsibility, accountability, dreams and 

















I pledge that  I will not  just dedicate my work to my own  interests and my career, but also to my dreams and 
ideals. Doing so, I will respect the values and interests of others. 






















































generic  list of subjects, applicable to all or at  least many different sectors and disciplines. This would keep  it small, 
practicable, and to some extent ‘timeless’, while at the same time  leaving ample space for the members of a study 
program team to make selections and interpretations, and define weights and priorities. 
Such an  instrument was  in a certain way complementary  to  the SD competences  instrument of §9.2, as  there  is – 
ideally – a one‐to‐one relation between the competences and the curriculum contents. If the SD‐aspects of the com‐
petences are assessed, this may raise questions about the realization of them within the curriculum. Using the cur‐






































































subjects that could be objective or even fairly  intersubjective. Besides,  it will probably be  impossible to define  it  in 
such a way that it can be used in all parts of the world. So, it was decided to focus on higher education in the Nether‐
lands, and thus define an instrument that may be applicable in countries in Western Europe but perhaps not, or less 



































































in 2000,  logical to set up the development process  in an  international context. This was all the more true as AISHE 
was  at  that  time  being  introduced  in  several  countries  outside  the Netherlands.  So,  an  international  group was 
formed. The leading organizations in this group were the Forum Umweltbildung in Austria, Mälardalen University in 
Sweden, Tampere Polytechnic University of Applied Sciences in Finland (later replaced with the University of Santiago 


























the  result will be presented  to a  stakeholder  forum, or an  ‘extended peer community’  (see §1.4.2), which will be 











































often  contribute  to  the  education  development.  For  this 




cation of AISHE 2.0. Yet,  it gives some  insight  in  its  funda‐
mental structure. 
Just as the experiments of §9.2 and §9.3, this one too is not 
yet  finished.  The  draft  descriptions  of  the  five  stages  for 
each  criterion  have  been made.  A  sample  of  them  is  re‐
printed in Appendix 10, which shows the Identity Module. 
The computer application and the website are being devel‐
oped.  The  stakeholder  forum  will  receive  the  draft  texts 
soon and comment on them. 
Although AISHE 2.0  is not yet  finished,  it has some visible 
results already. The AISHE training program that was given 
in Argentina,  as mentioned  in  §7.3.2, made  use  of AISHE 




































































Many subjects have passed  in  the above chapters.  In  the next and  final chapter,  the results of  the various experi‐
ments will be analyzed, compared and synthesized. Before that, it may be useful to shortly summarize the results of 
the experiments and of  the  theoretical  study  in  the  first  chapters. Many of  these  results  can be described  in  the 
































research,  the results of each experiment were assessed,  followed by a short overview of  the strong and  the weak 
points of the applied strategy, and ending with answers to the questions the experiment started with. 




















































































































(4 or 5 years  in principle) and so cannot  follow  recent developments. A  large majority of HBO students  is still not 
































Customer demand  –  – –    –  –+ 
Customer appreciation  +  +    ++  ++ 
Contribution to SD towards indirect stakeholders 
Indirect stakeholder appreciation  +  +  +  +  ++ 
Contribution to SD through HE  –  –       
Transfer of expertise  –  –  ++  +  + 






take all  results  together and  fill  them  in, using  table 8, which  results  in  table 47. Most columns  in  this  table were 
directly taken from the result tables of the various chapters (i.e. table 19, 21, 32 and 38). The exception is experiment 
#1, because the conclusions at the end of its chapter (in table 15) were only preliminary, as the results of experiment 
#2  influenced  those  of  experiment  #1.  For  that  reason,  in  table  47  the  column  referring  to  experiment  #1  is  an 
adapted copy of table 15. To table 47 are added,  in the bottom row, the conclusions about the answers that were 







SD  study program. As  argued  in  chapter 4, other  attempts,  in  several Dutch universities,  also were unsuccessful. 
Every time, the low number of students was a major cause of the failure. 
This does not prove  that such attempts can never be successful.  In  recent years several new attempts have been 
started, either aiming at specific sustainability related subjects, e.g. climate & energy, or to sustainable development 































existing study programs. The natural worry of managers, being one of  the  two sides of  the  ‘primordial conflict’,  is 
that without targets or forcing, no guarantee will exist that desired results will be reached. For ESD implementation 
this  is a realistic worry, as  in many universities the academic  independence  implies that the success of the ESD  im‐
















were made and  lessons were  learned. The ESD process of Fontys TNW started around 2000, and  it took the school 
about eight years to realize SISD, as was proved by their three‐star Certificate of Sustainability in Higher Education in 
1998. Other programs, starting several years  later, were able  to profit  from earlier experiences, and  they are pro‐
gressing much faster. 
Successful strategies: 
An  important and  successful  strategy has appeared  to be  the quality management approach, based on  the AISHE 
assessments and the Certificate of Sustainability  in Higher Education. Embedded  in the consultancy by DHO,  it has 
proved to encourage schools, faculties and study program teams to work on ESD, leading from activity oriented ap‐
proaches  to  a  systematic  integration.  The AISHE philosophy  is based on  the  same principles  that were  just men‐
tioned, i.e. green‐ and whiteprint assessment processes supported by a redprint‐style stimulation through the Certifi‐
cate. The quality management  strategy enables ESD developers  to move  sustainable development  into  the main‐
stream, i.e. to let it become a part of the core activities and even of the very identity of a university or a department. 
Another successful ESD strategy is the application of a wide variety of educational methodologies. It was in the nine‐














hundreds of  thousands of HBO  students –  study  in a program of which  is known  that  it has  realized or even  just 
neared SISD,  indicates  that HBO  is  far  from contributing as  strongly  to  sustainable development as  it might.  (This 
does not mean HBO  is  lagging behind  in comparison with other educational  sectors, because no  indications were 
found that ESD integration has advanced more successfully in most Dutch research universities or in higher education 
in other countries.) However,  the  ‘customer demand’ of ESD  is  rising. An  increasing number of Dutch universities 




mation, as described  in §1.4.1  (based on e.g. Yin 2009). For  instance,  theory  triangulation was used  to  create an 
understanding  of  the  failures  and  successes,  using  different  theoretical models  of  change  processes.  Investigator 
triangulation was used to combine the assessments by and opinions of several institutions – e.g. visitation commis‐
sions and  the  Inspection of higher education – and of several groups of direct stakeholders,  like  teachers and stu‐
dents. Quantitative data, e.g. student numbers and sales  figures, were used together with qualitative  information, 



































































































my  is seen as a system  that carries  the  interactions between man and nature.  In  this case  the paradigm shift  is a 
change to the vision that the economy is nothing more than a part of the various activities and systems that mankind 





fied  form as  figure 56C,  is comparable to  figure 56B, the professional  life corresponding with the economy and so 
with  ‘profit’.  In other words, the shift from a chain oriented education  institution (stage 4 of AISHE) to a society & 
ecology oriented institution (stage 5), i.e. embedment within the ‘universe’, is an essential development for HBO in 
order to find and contribute to a sustainable balance. 
































































• Tuning with secondary education: As quite some students  find  the  transition  from secondary education  to HBO 
difficult, resulting in a too high dropout of first‐year students (according to policy makers), many HBO institutions 


















tive processes. An example  is  the  thread  consisting of  the  introduction of new educational methodologies  in  the 














change: no or weak  change; accommodation;  reformation; and  transformation. The highest  level,  transformation, 
implies a complete redesign of the education. 
The Sterling model was used in several chapters, to interpret and understand the various change processes and ESD 
experiments. For  instance,  in  chapter 5  the  conclusion was drawn  that  the  introduction of a wide variety of new 
educational methodologies was a typical example of a reformation. And in §7.2.3 even the realization of SISD within 
a group of study programs appeared to be no more than a reformation process, if studied just in itself, as it does not 
change any  fundamental  structures. Generalizing  from  this,  the  conclusion  is  that each and every  change process 














position of HBO within the embedding environment: society, which  in  its turn  is embedded  in the ecosystem. HBO 













Figure  57  illustrates  that  various  threads 




of  HBO  did  not  have  the  character  of  a 
transformation,  as  it  started  where  an 
earlier  innovation  ended.  But  taken  to‐
gether,  they  do  form  a  transformative 
process,  in  other  words,  a  transition  of 
HBO.  The  cumulative  effect  of  a  long 
series  of  accommodations  and  reforma‐
tions  has  resulted  in  a  genuine  transfor‐
mation of HBO (see figure 58). 
An incomplete transformation 
The HBO  transformation  process  is  how‐
ever incomplete, for two reasons. The first 
is that not all HBO institutions, or ‐ within 
them  –  all  schools  and  study  programs, 
have  embraced  and  fully  realized  all  the 
above mentioned change processes. A striking example was given in §9.1.1, where it was told that the teachers of a 
certain study program admitted  (in 2009)  that  first  they had developed  the curriculum, and next a suitable set of 
competences was written ‘proving’ that 
the  curriculum  was  right.  In  other 
words,  reality does not  look as nice as 
theory.  It will be  interesting  to  investi‐
gate  how  far  the  various  HBO  institu‐
tions and  their departments have pro‐
gressed along the developments shown 
in  figure  55;  but  this  is  beyond  the 
scope of the present research program. 
Anyway, the present situation is one of 
‘early  adopters’  and  ‘laggards’.  This  is 
common  to  this  kind  of  large‐scale 
innovation processes, as Rogers  (2003) 
describes  in  his  theory  of  ‘diffusion  of 
innovations’,  stating  that  such 
processes  follow  a  ‘Bell  curve’  (see 
figure 59; the numbers are more or less 
symbolic,  and  not  based  on  empirical 
data about HBO).  
The second reason why the transforma‐




not yet  in  ‘Ithaka’,  its home destination. This  is not to  imply that the realization of stage 5  in HBO would  lead to a 







































































integration of sustainable development  in the education, described  in §6.2.2 and §8.2.3 as the  ‘tree model’. As 
the experiment tried to realize an essential part of this systems model, the ‘trunk’, it also belongs to stage 3. 
• Experiment #6 aims at the development of competences for sustainable development, and so  it  is a facilitating 






the course of  this chapter,  this stage  is  redefined as  ‘society and ecology oriented’, and described as  realizing  the 
complete embedment within  the  ‘universe’. Looking at  the definitions of sustainable development and of ESD de‐
scribed  in chapter 2,  it becomes apparent  that  realizing  stage 5  is equal  to  realizing  the  systematic  integration of 





Realizing stage 5  thus means:  realizing SISD, system  integration of sustainable development,  throughout HBO. Ap‐
plied to the current ESD integration process in HBO, the study programs and schools that presently have realized or 










As  far as  the educational  role  is  concerned, a  concrete vision already exists about what  the  situation within HBO 
would look like after stage 5 is realized. The necessary concepts and instruments have been developed, such as SISD, 
AISHE and the Certificate of Sustainability in Higher Education. Case descriptions exist, e.g. presented in this disserta‐











with  the Dutch higher education on sustainable procurement:  this shows  the willingness of  the Dutch universities 
concerning  sustainable development. Perhaps  it  is  the  right  time  for a  second covenant,  this  time aiming at SISD. 





done  so,  are  e.g.  Avans  Hogeschool,  Hogeschool  Arnhem‐Nijmegen,  Hogeschool  Leiden,  Hanzehogeschool,  Ho‐
geschool  Utrecht,  Hogeschool  Rotterdam,  Hogeschool  Zuyd,  Hogeschool  Zeeland,  Design  Academy,  Saxion  Ho‐
geschool. Together they represent several hundreds of thousands of students. Most of them  literally use the term 
‘sustainable development’  in their plans. Others don’t explicitly use the term but refer to e.g. CSR or to societal  in‐
volvement or  responsibility.  In other words,  the natural  tendency  to enter  stage 5 of  the  Transformation Map  is 
already widely present. 




translated  the model  from  individual  to organizational motivations: see  figure 60. This  figure shows  that organiza‐
tions such as educational institutions derive reasons for their efforts concerning sustainable development and CSR on 












































academic shaping.  It  is  increasingly  important  to educate social professionals who can  reflect critically on  the 
dignity  of  life,  to  educate  economists who  ask  themselves  questions  about  the  relation  between  short‐term 
profit maximalization and  long‐term trust  in the economic system, and to prepare engineers for a professional 
career in which sustainability is more central. This is about the consciousness of the relevance of acquired know‐








All  in all,  it seems that not only many HBO  institutions but also their branch organization  is ready to cooperate on 
SISD. 
The students 
In 1998,  the student organization LHUMP was one of  the driving  forces behind  the start of DHO  (see §7.1.3). The 














































ment,  ‘LvDO’  (Learning  for Sustainable Development), which  is partly meant  to  support ESD processes. But many 
Dutch universities did not experience any support from this program. The ministerial position  is  illustrated by their 
absence  in  the  cabinet‐wide  sustainability  strategy  (‘KADO’:  ‘Kabinetsbrede  Aanpak  Duurzame  Ontwikkeling’), 
























































The  accreditation  standard  does  not mention  terms  like  ‘societal’  or  ‘sustainable’.  This  shows  that  the Ministry 
















of accepting such demands  from society, seems at  least paradoxical, and perhaps outdated.  It  is  therefore recom‐
mended that a fundamental discussion about this subject is started, in which many parties participate, perhaps as an 









A possible reaction  to a proposal  for  the above discussion may be  that  this might  lead  to a situation  in which  the 
Ministry of Education would impose certain ideologically based ideas on higher education, especially if certain NGO’s 




This  risk  can however easily be avoided by  formulating  regulations within  the accreditation  standards on a meta‐
level, as has been done with AISHE (§7.1.2). The first principal decision about the definition of this  instrument was 
about  the  choice between  content oriented  criteria  (e.g.  “Photovoltaic  cells are a part of  the  curriculum”) versus 
process oriented criteria (e.g. “Decisions about sustainable subjects in the curriculum are made explicit”). For AISHE, 
the latter was selected; one of the reasons was the desire to leave room for the own responsibility of an  individual 













A shared responsibility of many partners  is  important: earlier ESD experiences (described  in several chapters of the 
dissertation) have shown that,  in terms of the model of De Caluwé & Vermaak  (see §1.3.2), a combination of red‐
print, greenprint and whiteprint change processes has the best chances for success. This conclusion matches with the 






























































that the Dutch HBO  itself does not excel  in such reflective behavior. One  indicator for this conclusion  is that, when 
several visitation reports produced in the ‘90s under the supervision of the HBO Council were needed for the present 
dissertation, it appeared extremely difficult to find them, as neither the HBO Council, nor the NVAO, the Ministry of 

















Another  recommendation  is  related  to  the  fact  that  the HBO Council pleas  for a considerable enlargement of  the 
number of HBO professorships  (lectoraten).  If  this  is  realized,  it creates an opportunity  for  the  implementation of 
stage 5 of the HBO transformation: 







last  twenty years. The  third,  the Bridges model, aims specifically at  the natural development of organizations.  It  is 
interesting to try and apply it to the large group of organizations as a whole that HBO is. 











an  iterative process of  repeated  rejuvenation.” The next  iteration may  lead  to SISD, as  the next  step  towards  the 
realization of  total quality management, as  figure 57  illustrates.  If  this  is  to be successful,  it will probably have  to 
proceed along the guiding lines of transition management, as shown in table 48.  







gies  for  the  transformation  towards SISD,  the  focus on support  for & coaching of organizations &  individuals  (red‐
print). Earlier, it was concluded that a wide‐range realization of SISD is unlikely to happen if no organized stimulation 



































The role of the central organization  is particularly to view and  listen to the rhythm of the change. This  is more 
important  than setting  targets or keeping a  tight  timeline.  It appears  to help when  the parties concerned de‐
velop a common vision that they use as a guiding policy framework.” 








The development processes  in HBO  in the  last twenty years, although each is no more than an accommodation or a 









































The Dutch national government  should  treat education  for  sustainable development as a quintessential and  indis‐




























of the above kinds of action research, an  intensive cooperation  is recommended with a range of expert  institutes, 
companies, government organizations and ngo’s. More specifically are to be mentioned: cooperation on continuous 







































































are  sustainable;  in  fact,  every oldfashioned,  non  sustainable products  have disappeared.  The  infrastructure  is 
changed completely and functions 100% sustainable. 
• 2030: Industry & governments act sustainable 
The desired state  in 2040 can only be  reached  if  the  industry and  the  local, national and global governmental 
institutions operate in a sustainable way some time earlier; let’s say: in the year 2030. Production processes are 










The  labour market can only be  flooded with sustainable graduates by 2020,  if education  itself  is ready  for  this 
some time earlier, because only  if education  is 100% sustainable, then students can be educated  in the proper 
way  from  the  start of  their  course. This also will  take about 10  years: 5  years  to enable  students  to do  their 
courses, and another 5 years to flood the labour market. So:  











Unfortunately,  if you  try  to  improve on  this,  things get even more serious. The  time  it  takes  for a young engineer 
from the start of his/her career to become a member of the management is usually more than ten years. And, from 
the moment that all  industry operates sustainable,  it takes a  lot more than ten years for the  infrastructure to turn 
sustainable. 







Fortunately,  the  challenge  is  accepted  by  a  lot  of  universities  in  several  countries. One  of  these  is  the  Brabant 
University for Applied Sciences, which has started a project called Cirrus. In a few words, the outlines of this project 
will be described. 











































need  to  internalize sustainability. Sustainable development  is primarily a matter of  thinking  in other pat‐
terns, of getting a new kind of intuition. If you want the teachers to be able to realize this in the minds of 



























































• a specialist  track, which  is an  individual programme  for each. The contents depend on  the programme  that  is 
represented by  the  teacher,  in order  to enable him/her optimally  to  introduce  the subject  in  the staff of  their 
programmes and function as a teacher for their colleagues. 




















































































































































This can be done by a process called backcasting. First, a vision  is developed of  the desired sustainable  situation, 












by  a  combination  of  forecasting  and 
backcasting,  is  about  to  begin  at  the 
moment  this  text  is written.  Perhaps  it 






If  criteria  are developed  for  sustainable 
engineering  education,  it  stands  to  rea‐
son  that  these  will  have  to  be  formu‐


































at  industrial companies, not at education.  In  the Netherlands, a group of Universities  for Applied Sciences made a 




are discussed with all members of  the  staff. For each  item, a decision  is made by consensus,  in which of  the  five 





In project Cirrus, we are planning  to develop a measuring  instrument along  the  lines of  the EFQM model. This  in‐
strument will make it possible to audit a course, a faculty or a university with respect to the degree of integration of 
sustainability. 
After the original designing process of this  instrument,  it will be necessary to test  it  in real courses or faculties. For 


















































development, the countries  in the third world will need a rather  large economical growth,  in order to reach an ac‐





In  this  formula,  the N  stands  for  the world population; P  is  the average Prosperity per person  (a measure  for  the 
global economical growth); and S means the global environmental Strain. ee is the eco efficiency. 
Now, look at the period of 2000 till 2040. In this period, N will double and P will probably grow fivefold. If we want to 





Up  till now,  sustainable development  through  technological means usually  consists of product  improvements.  To 
name only a few: the car catalyser is an example, as well as heat isolation of buildings and reduced energy usage of 














pletely  redesigning  and  replacing 
existing  products.  Examples  of  such 
product  innovations are: heat storage 
in  factories; and the so‐called “hyper‐
car”,  which  is  now  being  developed. 
Success depends on  the development 





raise  the  eco‐efficiency  with  a  factor 
of about 3 to 5. Although much better 





















• short term:    product improvement 
• middle long term:  product innovation 




of  the  items  that was  investigated was  the  transportation of goods  through  the city.  In  this city,  there are several 
industrial areas; there is a harbour and a train station. All of the goods traffic takes place by trucks. 
 
Aiming  at  improving  the  environmental  impact,  it was 
decided that a railroad was to be constructed linking the 
industrial areas, the harbour and the station. (see fig. 2). 
Superficially,  this  seems  a  good  decision.  However, 
something crucially important went wrong. 
What  this  local government didn’t  take  into considera‐
tion  was  the  consequence  period  of  the  decision.  A 
railroad is not to be constructed for a period of only five 
or ten years. A new railroad takes a  lot of  investments. 
Besides,  it has many other consequences,  for  instance: 
destruction of houses; alteration of  the road structure. 
So,  the  decision  to  construct  a  railroad  has  conse‐









































The error made by  the  local government  is: on  the short  term  the decision seems  to be a good one, since an  im‐













have to  look  like  in order to consider  it 
(now) as a desirable world  (then). This 
vision  can  be  worked  out  in  detail, 
including  technological  aspects,  based 
upon the thought of sustainable devel‐
opment.  For  instance,  elements  could 
be: chemical  industry based on  renew‐
able materials  (plants, not oil); an agri‐
cultural  and  food  system  that  doesn’t 
deplete the soil; no atmospheric distur‐
bance; 100% reuse or recycling of met‐
als;  no  landfill;  etcetera.  And  a  trans‐
portation  system  that  doesn’t  cause 




























































































































































































































































A.4 to report within  two months after  joining  the Charter  to  the   Support Group about  the present situation 























































The most obvious reason  for an AI on ESD  is  that managers and policy makers want  to get  information about  the 
situation in a HEI. This information can be used to formulate a policy towards ESD, in order to implement elements of 





In  early  stages of  the process of  implementation of  SD  in HEI’s, usually  ESD  is  experienced  as  something  ‘extra’, 














































Because of  the desire  to  integrate ESD  into  the mainstream of HE,  it  is  important  that an AI on ESD can easily be 
integrated in the general quality management (QM). This is true on two levels. 
First,  there  is  the  internal quality management of a HEI. Well‐known QM  tools  that are used  in HEI’s are  ISO and 
EFQM  (developed by  the European Foundation  for Quality Management). Specifically  for  the environmental man‐
agement, ISO 14000 (see: Fisher 2003) and EMAS (see: EMAS 1993) are used, and several HEI’s in Europe are certified 
on the basis of one of those methods (see: Delakowitz & Hoffman, 2000). The environmental management can be 
seen as one of the elements of the operations aspect of ESD.  In terms of the  ‘Triple P’:  it represents a part of the 
‘Planet’ aspect (see annex 1, below). 
Second, there  is a national  level of QM,  in the form of the accreditation system. In the Bologna agreement, the EU 
countries agreed to set up a quality assurance system, for instance an accreditation system, as a part of the creation 
of a European Higher Education Area.  In  the Netherlands and  in Flanders  (Vlaanderen,  the Dutch speaking part of 
Belgium),  the accreditation  system  is  fully  functioning,  set up by  the Nederlands‐Vlaamse Accreditatie Organisatie 
(NVAO). In other countries, the development stages of the accreditation system vary. 
In order to be able to integrate the assessment of ESD in the general QM, it will be necessary that an AI is designed 
along  the  lines of existing methods  for QM. This  is a  complicated demand, because  the existing methods  for QM 
differ greatly. For  instance, the fundamentals of the ISO method are very different from those of the EFQM model. 































model developed by  INK, which made use of a  five‐point ordinal  scale based on  the EFQM philosophy  (see:  INK, 
2000). This  INK management model had already been transposed to a general tool  for QM  in HE (see: HBO Expert 
Group, 1999 and Van Schaik et al, 1998), which offered a 
good starting point for the development of AISHE. More 





and  organisations were  considered  as  stakeholders,  for 
instance:  HEI’s  and  their  managers  and  staff,  students 
and  their  organisations, national HE organisations,  local 
and  national  governments.  Also:  the  professional  field, 
including  companies,  labour  organisations,  employer 
organisations,  non  profit  organisations.  Society  in  gen‐
eral,  represented  by  NGO’s  like  environmental  action 
groups and human  
rights groups. 






ments,  finally  this  list  consisted of 20  criteria  (see  table 









































































































































































• Questionnaires  for  several  groups,  like 
the management,  the  teaching and  the 
non‐teaching staff and  the students, on 
several  moments,  e.g.  before  the  as‐
sessment,  halfway  during  the  assess‐
ment,  immediately  after  and  two 
months after the assessment; 
• Test and  retest within one organisation 




was  impossible  to  investigate  the  concep‐
tual validity  (criterion validity) and  the  rep‐
resentativity  (content  validity)  of  the 
method, based on exactly defined concepts, 
because  no  general  consensus  existed 
about  the  definition  of  sustainable  devel‐
opment  or  about  the  meaning  of  it  for 
higher education. 
























The results of the  investigation  indicated that AISHE sufficed  in most respects. A number of smaller problems that 
occurred gave rise to suitable adjustments. 
Equivalence 



















After  AISHE’s  validity  was  proved  in  this  way,  the  tool  was  published  and  made  available  on  the  website 





• A  checklist was made  to  investigate whether  a  combination of educational programmes may be  assessed  to‐
gether. 

















the conversation and  in  the decision making. On a basis of  intrinsic  reasoning, a common conclusion  is  looked  for 
about the right scores for the organisation. 
If possible, decisions are made based on consensus. If, however, for some criterion no consensus can be reached, the 





























































































higher education, NVAO. This resulted  in a  formal recognition of AISHE by  the NVAO, and  to  the  introduction of a 
‘special recognition’ of SD, to be assessed with AISHE, as a formal part of the accreditation of HE in the Netherlands. 











































































the  text was rather abstract, so  it was difficult  to draw conclusions  from  it with respect  to a policy or  to concrete 
activities. A major problem, according  to  the manager, was  the definition of  the professional profile of  the  future 
graduates  (criterion 3.1): he  and his  team experienced a gap between  the university  vision, as  formulated  in  the 










staff, the students and the professional field could  lead to  ideas about the integration of SD in the curricula. So,  in‐
stead of the ad hoc communication of the former half year, a communication plan was needed as a first step. 
A simple communication plan was designed, based on two dimensions. One dimension described reasons for com‐
munication,  like “give  information”, “Receive  information”, “Generate new  ideas  together”, “Create support”, etc. 
The other dimension was based on a stakeholder analysis,  for  instance:  teaching staff, students, management, PR 
department, professional field, public media, government, etc. 
This communication plan was used as a  first step  for a  total SD policy, which  is shown  in  figure 3. The Economics 
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Annex: Examples of questionnaire items 

























































































































Yes,  it  is  integrated. Our questionnaires  for  the stakeholders  (students, colleagues, companies, etc.) contain some 
questions about the presence and recognition of sustainable development in our curriculum. 
4. Is the use of AISHE in any way integrated in a policy on sustainable development that is broader than just your 



















that case you have a curriculum Sustainable Development  instead of sustainability  integrated  in the courses of the 
curriculum. 
6.  If you have applied AISHE  several  times,  can you  say  something more about  the  repeated use? E.g.  is  this a 
planned closed quality cycle (‘Deming cycle’), and what are the consequences of this? 
Inholland HTRO: 





































































































































the system’. One of them  is the  fact that valuable resources,  like the  fertile soil of case 2.1,  is used but not reple‐

















But  it  is not so easy  to stop  this one‐way  traffic. One cause  is  that  there are many stakeholders.  Imagine  that  the 














about  12 million  tons  annually.  It  is  imported  from more  than  60  countries,  among which  the USA,  Brazil, 
Argentina and Thailand are the most important. 
A disadvantage of  this  is  that  it  implies one‐way  traffic  from  these  countries  to  the Netherlands.  Look  at  it: 
valuable nutrients  in the soil of the supplying countries are used for the cultivation of  livestock feed, which  is 
shipped to the Netherlands. There these materials are consumed by the  livestock, and next by humans. In the 




green  ‘soup’  of  algae  in  lakes  and  rivers,  acidification  of  natural  areas,  decrease  of  biodiversity  (variety  of 
species),  especially  among  butterflies  and  mushrooms,  which  don’t  do  well  in  an  acid  environment.  And 
regularly the drinking water in the east of the Netherlands contains too much nitrates and has to be treated or 
diluted. 
In  the  feed  supplying  countries,  the  consequences  are  graver.  There  the  opposite  occurs:  a  loss  of  valuable 
nutrients. The soil fertility decreases, and erosion is caused, which harms the soil beyond repair. In places where 
the cultivation needs irrigation, this demands valuable sweet water. And it takes a lot of surface area, for which 










a  lot of other western countries also  import a considerable amount of  feed.  If the Netherlands alone would try to 
break the system, the effect would be that its farmers and dairy industry would go bankrupt thanks to foreign com‐
petition. In the meantime, the system would just go on. Of course you could try to change the system together with 
more countries. But suppose  that enough countries would cooperate. What would  their governments have  to do: 















It  is really difficult to change the system of the  import of  livestock feed. The reason  is that  it  is deeply rooted  in a 
much  larger system, consisting of the food supply  in the Netherlands and  in other countries, plus the agriculture  in 
large parts of  the world. This  system 





easy  way,  as  in  figure  1.  There  you 
see  the  term  resource.  Everything 
you  can  get  out  of  nature,  including 
the  soil  or  the  air,  is  a  resource.  So, 
ores  are  resources,  and  oil  and  gas. 
Clean water  is a resource, as are plants, nutrients  from  the soil, wind  (as a source of energy), solar radiation.  In a 
wider sense even the landscape is a resource (a source of beauty and quiet), and silence. 















CO2  back  into  the  ground  but  the  majority 
escapes  into  the atmosphere. That  is why  in 
this  case  the  solution  (at  least partially) will 




















as  iron,  aluminum  and  other  metals  (‘c’  in 
figure 3). Here  too  is a  resource  that  can be 
exhausted, since every kilogram you take out 
of  the  ground  will  not  be  replenished.  The 
environmental  contribution  for  recycling, 
discussed  in  the  first chapter  in case 3,  is an 
attempt to contribute to closing this cycle by 
reusing components or recycling materials. 
For  each  non‐closed  cycle,  the  question  is 
always  which  problem  is  more  serious:  the 
shortage on the resource side, or the surplus 
on the discharge side. In the case of the lives‐
tock  feed  the worst  problem  is  probably  on 
the  resource  side,  as  the damage,  especially 
in  the  developing  countries,  is  huge.  In  the 




gas  will  be  available  for  a  longer  period 
against acceptable extraction costs. 
Each of  the examples of one‐way  traffic  is a 
way to transfer the negative consequences of 
our economic well‐being to others. In the case of the livestock feed, in the Netherlands we have the problem that we 
possess not enough  surface area  to grow  the necessary 









One‐way  traffic  is not  the only weaving  fault  in  the sys‐
tem of  the human  civilization, although  it  is one of  the 
more  serious ones. There are more, and  in  this chapter 
you will study several others. 
If,  in the course of this chapter, you read about a series 
of  these  faults,  it might  be  that  you  get  pessimistic  or 
even  afraid.  Perhaps  you  will  get  the  impression  that 
there  are  so  many  errors  deeply  rooted  in  our  world 
system, that  it will be virtually  impossible to  improve all 
of that, i.e. to really develop the world sustainably. If this 
is  so,  it  is  good  to  know  that  the  next  chapter will  be 
about  a  long  series  of  ‘power  sources’,  tools  for  im‐
provement. So only at the end of that chapter you will be 
able  to  acquire  a  realistic  image  of  both  the  system 




Putting  our  backs  into  it will  be  necessary,  though.  It’s 
the deeply rooted weaving faults that cause the need for sustainable development. If they were all simple errors that 
could be solved easily and preferably independently, nobody would ever be talking about sustainable development. 



























































































































































































































































































































































































































































































Wherever  the  term  ‘organization’  is used,  it should be  interpreted accordingly. For advantages, disadvantages and 















































































































































































































If  the AISHE assessment  is performed  to an entire university,  its mission  statement  (or a  comparable document) may be used  for  this 
criterion. If the assessment is related to a part of a university (e.g. a school, faculty, study program), the same is true if this part possesses 
its own particular mission statement  (or a comparable document).  If  it does not,  then  the mission statement of  the entire university  is 
relevant; besides,  the  interpretation, eventual addenda, and  the   application of  this mission statement within  the assessed part  is even 
more relevant. 






















































































































































































































































































































































































































































































































In de  laatste decennia  is ESD een nieuw veld van wetenschappelijk onderzoek geworden, dat beschreven wordt  in 
hoofdstuk 1. Het maakt gebruik van recent ontwikkelde of verbeterde wetenschappelijke methoden en paradigma’s, 
zoals casestudy onderzoek, actieonderzoek, mode‐2 wetenschap, postnormale wetenschap en  transdisciplinair on‐
derzoek.  Samen  vormen deze het  fundament  voor het promotieonderzoek dat wordt  gepresenteerd  in dit proef‐
schrift. Een belangrijk principe van casestudies  is  ‘triangulatie’, dat de onderzoeker  in staat stelt om empirische  in‐
formatie vanuit verschillende soorten bronnen te combineren. Dit principe zal intensief worden toegepast. 


































Het  tweede experiment  vond plaats  in een  context waarin een  reeks  van nieuwe onderwijsmethodieken werden 
ingevoerd in het HBO, zoals probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs. De tweede strategie, onderwerp van 
hoofdstuk 5, richtte zich op de toepassing van zulke methodieken ten behoeve van ESD. Voor dit doel werd de oplei‐













en  locale overheidsinstellingen, ngo’s, en door de HBO‐raad, de  vereniging van hogescholen. Net als  in de vorige 
hoofdstukken worden  de  successen  en mislukkingen  van  het  experiment  beoordeeld met  gebruikmaking  van  de 
managementtheorieën beschreven in hoofdstuk 1. 
In hoofdstuk 7 wordt de ontwikkeling beschreven van een instrument voor de beoordeling van de mate van succes 


























derwijsontwikkelaars om hun curriculum  te vergelijken met een  lijst van  thema’s en onderwerpen, waardoor zij  in 
staat zijn om sterkten, zwakten en ‘witte plekken’ met betrekking tot duurzame ontwikkeling te ontdekken. 
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